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ABSTRAKT
Papunësia në terma të literaturës ekonomike gjithmonë i referohet problemit më të madh
makroekonomik me të cilin përballet një vend. Kjo sfidë bartë në vete edhe kosto të
shumëta të karakterit ekonomik e social për një shoqeri, nga ku mund të derivojnë pastaj
edhe probleme të natyrave të tjera, andaj përkushtimi dhe qasja profesionale për ta trajtuar
një tematikë të tillë në kuadër të këtij punimi ka qenë një shtytje shtesë. Nga hulumtimet e
ndryshme në vend por edhe në arenën ndërkombëtate konstatohet se burim i një
problematike të tillë (papunësisë) mund të jetë i ndryshëm dhe shumëllojshëm varësisht nga
konteksti i vendit në fjalë. Në Kosovë, kjo fushë ka hendek në dy segmente kyqe ku
vazhdimisht duhet reformim dhe zhvillim. E para, ka të bëjë me cilësinë e Aftësimit
Profesional dhe e dyta me përshtatjen e sistemit të AP me nevojat që ka tregu i punës.
Përmbledhja e literaturës dhe një pune sistematike, profesionale e shkencore do të arrijë që
ky punim t’i shërbej kësaj tematike në veqanti por edhe institucioneve përkatëse që mirren
me këtë qështje në përgjithësi, sidomos niveleve të politik-bërjes për hartim të programeve
kornizave dhe standareve të profesionit sipas reflektimit nga nevojat e paraqitura në teren
(tregun e punës) por edhe në funksion të organeve publike implementuesëve siç është Zyra
e Punësimit në Mitrovicë dhe akterët e tjerë lokal nga ku do të arrihen edhe rezultatet e
prekshme nga iniciativat konkrete. Qasja tjetër e përdorur për vënjen në pah të nevojave
dhe rezultateve është përmes analizës, hulumtimit dhe anketimeve të cilat do të
përmbledhin të gjithë strukturën e nevojshme për ndërtimin kronologjik të temës dhe do ta
bëjnë të aplikueshme të qasshme dhe koherente për fushën e edukimit profesional dhe
ndërlidhjen sa më të mirë me tregun e punë.

Fjalët kyqe: Tregu i punës, Mitrovicë, Edukimi profesional, Zyra e Punësimit.
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1. HYRJE
Sistemi i edukimit dhe trajnimit luan një rol shumë të rëndësishëm në përmbushjen e
nevojave të tregut të punës. Ajo çka gjithmonë mbetet subjekt analize dhe nevoj për
përshtatje është mënyra se si të gjejmë përafrim të sistemit të edukimit profesional me
nevojat konkrete që ka tregu i punës. Në përgjithësi qëllimi i programeve të edukimit
profesional dhe trajnimeve në përgjithësi është që të ofroj njohuri dhe shkathtësi praktike
për realizimin efikas të aktiviteteve në kuadër të një profesioni apo një grupi profesionesh.
Dinamika e cila zhvillohet në tregun e punës është e ndryshueshme, e shpejte, inovative dhe
e cila bartë kosto financiare të cilën jo çdo herë sektori publik që mirret me edukim dhe
trajnim profesional është në gjendje që ta përcjellë dhe ta përmbushë. Objektivi i temës në
thelb ka të bëjë me ofrimin e një pasqyre të përgjithëshme mbi rëndësine e edukimit dhe
trajnimit profesional duke theksuar dhe analizuar edhe tiparet e nevojshme për ofrimin e një
zgjidhje më të qëndrueshme dhe që është aktuale me trendet dhe kërkesat që zhvillohen në
tregun e punës. Rezultatet e cilës janë realizuar përmes studimit të sistemit të edukimit
profesional që sot ka Mirovica, vlerësimin dhe anketimin e kandidatëve që trajnohen në
Qendër të Aftësimit Profesional dhe informatat e marra nga kompanitë e sektorëve të
ndryshëm mbi edukimin profesional sepse një nga sfidat dhe problemet kryesore që
përballet sektori privat i punëdhënësve është vështirësia në gjetje të punëtorëve sipas
specifikave/kërkesave për sektorët e tyre.
Realisht formësimi i një sistemi të edukimit dhe trajnimit profesional është gjithmonë
përgjegjësi e përbashkët e sistemeve në nivel lokal dhe qëndrorë qëllimi i së cilës tejkalon
shprehjen e ngushtë të njohurive dhe shkathtësive teknike dhe përfshinë formimin e një
identiteti të profesionit sipas kërkesave dhe nevojave të tregut të punës. Ky studim ofron
rezultatin e një tezë me anë të së cilës mund të shërbehen për referencë mekanizmat
institucional, profesional dhe akademik për ndërtimin dhe ndërlidhjen e një sistemi të
qëndrueshëm të edukimit profesional sipas nevojave që ka tregu i punës në Kosovë
përgjithësisht dhe specifikisht në Komunën e Mitrovicës.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
Kosova është vend ku 70% të popullatës e përbënë grup-mosha e re 15-35 vjeç, duke dhënë
qartë indikatorin e fuqisë punëtore që brenda vitit gjenerohet, që janë afër 30,000 e nëse për
bazë marrim numrin e të pensionuarve afër 6,000 atëherë konstatojmë se bruto fuqi
punëtore kemi nga 21,000 deri 24,000 çdo vitit të ri kalendarik. Nevoja shumë e madhe që
Kosova të avansoj në ndërlidhjen e një sistemi ku edukimi dhe trajnimi profesional janë të
harmonizuar me nevojat e tregut të punës është e domosdoshme, duke ju referuar edhe
shifrave edhe nga Agjencia e Punësimit e Republikës së Kosovës vërejmë se nga numri i
përgjithëshëm i punëkërkuesëve aktiv gjatë vitit 2016 prej 101,773 mbi 60% e tyre janë të
moshës së re respektivisht, 18-24 dhe 24-39 vjeç për çka vijm në përfundim se ideja që të
ndërtohet një koriznë strategjike për ndërlidhjen e programeve të edukimit dhe trajnimeve
me kërkesat që ka tregu i punës në rastin konkret tregu i punës në Mitrovicë që është
kërkesë shumë e madhe dhe e domosdoshme (Anketa e Fuqisë Punëtore, 2017).
Në përgaditje të këtij studimi dhe gjatë gjithë procesit të hulumtimit është shfrytëzuar
literaturë nga fusha përkatëse e cila mbulon qështjet që ndërlidhen me sistemin e trajnimit
dhe edukimit (aftësimit) profesional, hulumtime të ndryshme, analiza dhe të gjetura nga
institute relevane, dokumente dhe manuale të aplikueshme në sistemin kosovarë, korniza
ligjore dhe rregullativa e institucioneve përkatëse si dhe pjesë të literaturës me përmbledhje
të praktikave nga vendet e ndryshme në nivel ndërkombëta, (LIGJI NR. 04/L-032 PËR
ARSIMIN PARAUNIVERSITAR NË REPUBLIKËN E KOSOVËS, Gazeta zyrtare e Republikës së
Kosovës).

Literatura e përdorur do të jap kuptimin e plotë dhe profesional në ndërtimin e një kornize
strategjike ku sistemi i trajnimit profesional identifikon qartë dhe në mënyrë metodologjike
fushat ku duhet të fokusohemi që praktikisht kërkesat e tregut lokal të punës (rasti në
komunën e Mitrovicës) do të jenë të arritshme. Objektivisht trajtimi i përgjithshëm i
literaturës është ndërlidhje dhe analizë e sistemit të trajnimit dhe edukimit që është
aktualisht në zbatim duke identifikuar sektorët ku duhet përmirësuar qasjen në mënyrë që të
marrim rezultatet e pritshme në një përudhë afatmesme. Tregu i punës në ekonominë e lirë
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është sinonim i mirëqenjës dhe zhvillimit i arritshëm edhe nga roli shumë domethënës që ka
përgaditja e fuqisë punëtore krahas kërkesave që ka tregu përkatës.
Kosova si një vend relativisht i vogël me një pupullësi afër 2 milion, nuk është se përbënë
ndarje të thella edhe sa i përketë industrive të shtrira në nivel nacional megjithatë, dallimet
ekzistojnë! Arsimi profesional është pjesë e sistemit të arsimit dhe aftësimit profesional që iu
mundëson nxënësve të cilët e kanë kryer shkollimin e obliguar 9 vjeçar (5+4) ose atyre që
kanë mbushur 15 vjeç dhe më të mëdhenj arritjen e shkathtësive për punësim brenda
institucioneve të arsimit profesional. Arsimi i mesëm profesional që nënkupton shkollat
profesionale që s’i qëllim parësor kanë përgatitjen e kuadrove për tregun e punës por ofron
edhe mundësi të aplikimit në studime më të larta post-sekondare dhe universitare. Ky lloj i
arsimit në Kosovë është organizuar në tetë (8) tipe të shkollave ku mësimi zhvillohet në
disa profile (Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, “Shënime Statistikore. 201617).
Në këtë studim gjatë vlerësimit të sistemit të edukimit dhe trajnimit profesional vëmendje
të plotë kanë masat që ndërmerren nga ana e shtetit për të ngritur nivelin e Aftësimit
Profesional të të rinjëve për tregun e punës në qytetin e Mitrovicës.
Te këto masa bënë pjesë edhe roli i PATP (Programve Aktive të Tregut të Punës) që qëllim
kryesor kanë të ndikojë në kushtet e tregut të punës (punësueshmëri) dhe nuk është befasi
se vlerësimet e ndikimeve të tyre në këtë kontekst janë evidente. Një përmbledhje e
studimeve të bëra nga Card, Kluve dhe Weber (2010) në 199 programe dhe një tjetër nga
Kluve (2010) që përbëhej nga 137 vlerësime të programeve të ndryshme aktive nga 19
vende evropiane, erdhi në të njejtat përfundime se: lloji i Politikës Aktive të Tregut të
Punës ka rëndësi të madhe për të ndikuar mbi papunësinë. Ndërsa masat më të njohura s’i
programi i Punëve Publike ka treguar rezultate të dobëta pothuajse të dëmshme për nivelin
e punësimit, ndërsa skema Subvencion në Pagë për sektorin privat s’i dhe shërbimet e
kërkimit të punës ose vendosja e sanksioneve (kushtëzimit) kishte rrugën më të mirë drejtë
suksesit/punësimit. Programi i përdorur më shpesh ishte Trajnimi në Punë që realisht kishte
vetëm disa efekte të vogla (pozitve) gjatë kohës sa zhvillohej programi. Ndërsa në një
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analizë të vlerësimeve të ndikimit të PATP-ve, nga Card, Kluve dhe Weber (2015) ku
vëzhguan 207 programe duke krahasuar masën të njohur s’i "intership first – puna praktike
së pari " dhe ndihmesën (asistimin) në kërkim të punës përmes hulumtimit të tregut dhe
programin e trajnimit në punë dhe subvencionimit në pagë ata vlerësuan se kanë qenë masat
që janë vlerësuar për të matur efektet ose qëndrueshmërinë afatshkurtër dhe afatgjatë në
raport me punësueshmërinë (Cluve Weber, 2015).
Rezultatet nga hulumitmet e bëra kanë sygjeruar se programi "puna praktike së pari"
zakonisht prodhon efekte të rëndësishme por afatshkurtra, nga ana tjetër, programet e
njohura si programe të stimulimit të punësimit për të papunët dhe punëdhënësit janë tregur
me efekte të vogla gjatë zbatimit por të qëndrueshme pas përfundimit të tyre. Ndërsa është
vërejtur se Punët Publike janë joefektive për punësueshmëri. Përveç kësaj programet në
përgjithësi duket se japin ndikime më të forta për gratë dhe të papunët afatgjatë, ndërsa
efektet më të vogla për të rinjtë dhe punëtorët e moshuar.
Efektet e programve të trajnimit ose edukimit profesional përmes masave aktive si
Subvencionimi në Pagë dhe Trajnimi në Punë në shtetin Suedez treguan efektet më të
mëdha në punësim. Gjithashtu vlerësimi i programeve në Suedi konfirmoi rezultatet e
mëparshme duke gjetur se programet që i vendosin të papunët në situata të ngjashme me
punën janë më reale dhe japin më shumë efekte dhe rezultate ku një avantazh të theksuar ka
skema Subvencionim në Pagë e ndjekur pas nga Trajnimi në Punës dhe trajnimet të
rregullta në kompani, (Carling dhe Richardson 2004 dhe Barbara Sianesi 2008).
Në një studim tjetër më të hershëm gjithashtu nga autorja Barbara Sianesi është vërejtur
impakti afatshkurtë dhe afatgjatë i PATP-ve suedeze duke i krahasuar ato me punën e
intensifikuar të njohur s’i ,,kërko në treg,,. U konstatua se në përgjithësi programet ngritën
normat e punësimit në mesin e pjesëmarrësve, duke përdorur përsëri PATP-të për të
përmirësuar pranueshmërinë për përfitimet e papunësisë. Nga ana tjetër Calmfors dhe
Skedinger (1995) vërejtën se në fillim të viteve '90-ta PATP-të po e shtynin rregullisht
punësim për shkak të masave stimulative dhe inkurajuese te punëdhënësit për krijimin e
vendeve të reja të punës. Tregu i punës në një mënyrë gjithnjë i shpërblen aftësitë sociale.
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Midis 1980 dhe 2012, vendet e punës që kërkojnë nivele të larta të ndërveprimit social u
rritën me rreth 12% si pjesë e fuqisë punëtore të SHBA. Punë me matematikë por më pak
sociale - duke përfshirë shumë profesione që u tkurrën me 3.3% gjatë së njëjtës periudhë.
Rritja e punësimit dhe pagave ishte veçanërisht e fortë për vendet e punës që kërkojnë
nivele të larta të aftësive të matematikës dhe aftësive sociale. Duke përdorur një grup të
krahasueshëm të masave të shkathtësive përgjatë valëve të studimit, duket se David J.
Deming konstaton se tregu i punës është kthyer në një teren që ka shumë nevoj për
shkathtësi sociale gjatë vitit 2000 se sa që kërkohej realisht në vitet 1980 dhe 1990, (David
J. Deming 2017).
Në anën tjetër nga litertaura e shqyrtuar kam vërejtur se në Britani të Madhe programet për
të inkurajuar aktivitetin e tregut të punës në mesin e të rinjëve duke përfshirë programet
publike të punësimit dhe subvencionet e pagave si: Kredia Tatimore për Mundësitë e
Punësimit, mund të mbështeten nga tre raporte të gjera. Përfituesit mund:
a) të sigurojnë përkrahje bashkëkohore të të ardhurave për pjesëmarrësit;
b) të inkurajojë përvojën e punës që përmirëson punësimin në të ardhmen dhe / ose
rezultatet arsimore të pjesëmarrësve; dhe / ose
c) i mbajnë pjesëmarrësit "jashtë telasheve".
Ndërsa në vlerësimin e tri arsyeve, gjejmë se:
1) pjesëmarrja arrinë fitime mesatare dhe probabilitetin për punësimi qysh në vitin e parë të
pjesëmarrjes në programe aktive;
2) Pjesëmarrja në PATP shkakton një rënie të moderuar të fitimeve mesatare për tre vjet
pas programit; dhe
3) pjesëmarrja zvogëlon mundësinë e krijimit të një shoqërie me probleme dhe ndihmon
integrimin social fillimisht pastaj edhe atë ekonomik me çka drejtëpërdrejtë ndikohet në
orientimin dhe zhvillimin në karrierë duke ju krijuar kosto të ulëta punëdhënësve për gjetje
dhe identifikim të kuadrit profesional (Barbara Sianesi 2004).
Pjesën tjetër të literaturës e kam referuar në praktikat e përgjithshme të cilat zbatohen në
BE dhe nga ku pastaj derivojnë si strategji dhe poitika në vendet anëtare duke ndarë
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shembujt dhe praktikat më të mira, e gjithashtu jam bazuar edhe në dokumentet e shteteve
si Gjermania e cila aplikon një bazë të gjërë të kuadrit ligjor dhe profesional për zbatim të
sistemit dual që në fokus ka përkrahjen dhe mbështetjen për rritje të shkathtësive
profesionale për nevojat e tregut të punës (Maehler, J. Standardet Profesionale në
Gjermani), si dhe rastin e shtetit të Danimarkës ku zbatohet një sistem tejet efektiv i
Masave Aktive të Tregut të Punës dhe njëkohëssiht cilësohet vendi me normë më të ulët të
papunësisë në Europë (Guillaume Blache. Politikat Aktive të Tregut të Punës në
Danimarkë: Një Analizë Krahasuese e Efektit Pas Programit, 2011).

Literatura për matjen e efekteve dhe zhvillimin e programeve të trajnimit profesional dhe
programeve Aktive të Tregut të Punës dhe krahasimi i praktikave të ndryshme në vendet e
BE-së dhe një rast nga ShBA.
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Tabela 1. Përmbledhje e literaturës
Programet Aktive të Tregut të Punës
Autorët

Viti

Fusha/Tema

David Card

2010

Përmbledhje e përbashkët studimesh mbi efektet e

Jochen Kluve

2010

masave aktive të tregut të punës (199 masa) në 19 vende

Andrea Weber

2010

të ndryshme Europoane.

Shkathtësitë sociale dhe rëndësia e trajnimeve profesionale
Autorët

Viti

Fusha/Tema

David J. Deming

2017

Rëndësia e Rritjes së Aftësive Sociale në Tregun e
Punës

Mbështetja e të rinjëve në Britani përmes PATP-ve
Autorët

Viti

Fusha/Tema

John Van Reenen

2003

Politikat Aktive të Tregut të Punës dhe Marrëveshja e
Re Britanike për të Rinj të Papunë

Matja e efekteve të punësimit të PATP-ve dhe trajnimeve profesionale në Suedi
Autorët

Viti

Fusha/Tema

Barbara Sianesi

2004

Efektet e ndryshme të masave aktive për tregun e punës
në Suedi, (vitet 1990)

Barbara Sianesi

2008

Trajnimet profesionale në rritjen e punësimit

Krahasimi në mes të programeve të edukimit/trajnimit profesional
Autorët

Viti

Fusha/Tema

Kenneth Carling

2004

Qëndrueshmëria në punësim e masave aktive –
efikasiteti dhe përparsitë gjatë zbatimit të tyre.
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2.1 Edukimi Profesional në Europë

Padyshim se Bashkimi Evropian i kushton një rëndësi tejet të madhe sistemit arsimor në
përgjithësi e në veqanti edukimit profesional, si një faktor i rëndësishëm i
konkurrueshmërisë në nivel botëror. Mesatarisht në nivel të Bashkimit Evropian në vitin
2014, shpenzimet në fushën e edukimit si pjesë e shpenzimeve të përgjithshme publike
arritën vlerën prej 10.6% (apo 5.1% si përqindje e GDP).27 Për krahasim në Kosovë, nga
viti 2011-2014, shpenzimet në arsim si pjesë e buxhetit total janë luhatur mes 15 dhe 16%.
Megjithatë, sukseset e dëshmuara nga vendet e Bashkimit Evropian me alokim
proporcional më të vogël të buxhetit duhet të shërbejnë si udhërrëfyes në rrugën e Kosovës
në këtë aspekt. Kjo pjesë e dokumentit shikon shkurtimisht sistemin e arsimit të lartë në BE
në kontekst të procesit të Bolonjës, para se të analizohen disa praktika të mira në shkollim
profesional. (Të dhëna të nxjerra nga Zyra e Statistikore e Komunitetit Evropian Eurostat,
2014).
Marrëveshja e Stabilizim Asociimit mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian - Neni 107
Arsimi dhe Trajnimi. Palët bashkëpunojnë me synim ngritjen e nivelit të arsimit të
përgjithshëm dhe arsimit dhe aftësimit profesional, ashtu si edhe të politikave për rininë dhe
punës me rininë, si mënyrë për të nxitur zhvillimin e aftësive, punësimin, përfshirjen
sociale dhe zhvillimin ekonomik në Kosovë. Një nga përparësitë për sistemin e arsimit të
lartë është arritja e standardeve adekuate të cilësisë të institucioneve dhe programeve të saj
në përputhje me objektivave e Procesit dhe Deklaratës së Bolonjës. Palët bashkëpunojnë
gjithashtu për të garantuar që qasja në të gjitha nivelet e arsimit dhe trajnimit në Kosovë të
mos i nënshtrohet diskriminimit në bazë të gjinisë, origjinës racore apo etnike, fesë apo
besimit, aftësisë së kufizuar, moshës apo orientimit seksual. Bashkëpunimi do të synojë
gjithashtu zhvillimin e kapaciteteve për hulumtim dhe inovacion, sidomos përmes
projekteve të përbashkëta të kërkimit dhe inovacionit që përfshijnë të gjitha palët e interesit
dhe duke siguruar transferimin e ekspertizës. Programet dhe instrumentet përkatëse të BE-
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së do të kontribuojnë në përmirësimin e strukturave dhe veprimtarive arsimore, trajnimeve,
kërkimit dhe inovacionit në Kosovë. (Marrëveshja e Stabilizim Asociimit mes Kosovës dhe
Bashkimit Evropian, Tetor 2015: Këshilli i Bashkimit Evropian).

i) Programet e Edukimit Profesional në Europë
Bashkimi Europian ose BE-ja, është një bashkim shumëkombësh i 28 vendeve europiane.
Vendi më i ri anëtar është Kroacia e cila u anëtarësua në vitin 2013, me të drejta te plota.
BE-ja ka shumë aktivitete, prej të cilave më të rëndësishmet kanë qenë krijimi i një tregu të
përbashkët, që konsiston në doganat europiane, në monedhën e përbashkët (të adoptuar në
15 nga 27 vendet anëtare të BE-së) dhe në politikat e përbashkëta bujqësore dhe të
peshkimit. BE-ja, gjithashtu, ka një seri nismash të tjera, që koordinohen nga vendet
anëtare. Bashkimi Europian ka ekonominë më te madhe në botë. Ekonomia e BE-së pritet
që te rritet më tej në dekadat që vijnë, si rezultat i anëtarësimit të vendeve të tjera. Eshtë
vlerësuar se Eurozona do të rritet me 2.6% në vit, krahasuar me ekonomitë e vendeve të
tjera të industrializuara, si Shtetet e Bashkuara etj. Arsimi dhe Trajnimi Profesional (ATP)
brenda Bashkimit Evropian cilësohet si shtysë kyçe drejt inovacionit dhe rritjes. Në Shtetet
Anëtare të Bashkimit Evropian nevoja për aftësi profesionale më të avancuara të kapitalit
njerëzor potencohet jo vetëm në sektorët që iu nevojiten aftësi teknike e mekanike.
Ekonomitë e zhvilluara janë duke e inkorporuar gjithnjë e më tepër arsimin dhe trajnimin
profesional drejt inovacionit dhe ristrukturimit ekonomik, duke alokuar përqindje të
konsiderueshme të fondeve në strategji të nivelit qendror kah arsimi i duhur për zhvillim të
aftësive të kapitalit njerëzor. (Komisioni Evropian. Arsimi dhe trajnimi profesional për
aftësi, rritje, dhe punë më të mira, 2012).

Ekonomia e Europës përfshin më shumë se 710 milion njerëz në rreth 50 vende (BE-ja 512
milion, 28 vende anëtare). Njëlloj si në kontinentet e tjera, mirëqenia e shteteve Europiane
është e ndryshme, por megjithatë vendet më të varfëra të Europës qëndrojnë më lart se
vendet më të varfëra të kontinenteve të tjera përsa u përket PBB-së (prodhimit të
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brendshëm bruto) dhe standardeve të jetesës. Diferenca në mirëqenie ndërmjet vendeve
europiane mund të shihet në një ndarje të qartë Lindje-Perëndim. Ndërsa të gjitha vendet
perëndimore europiane kanë PBB dhe standarde jetese të larta, shumë nga ekonomitë e
Europës Lindore janë akoma nën ndikimin e kolapsit të Bashkimit Sovjetik dhe ishJugosllavisë. Ekonomia më e madhe kombëtare Europiane është ajo e Gjermanisë dhe
ekonomia e dytë është ajo e Mbretërisë së Bashkuar. Programet e BE-së lidhur me fushën e
arsimit dhe formimit profesional ndahen në programe të njhura si programet e brendashme
dhe të jashtme:
a) Brenda Bashkimit Europian: Programi i parë shkëmbyes i Bashkimit Europian ishte
Programi COMMET për lidhjen Industri-Universitet, i filluar në vitin 1987 dhe i
përfunduar ne vitin 1995.Po në vitin 1987 filloi edhe programi i shkëmbimit ndëruniversitar
ERASMUS. Programe te ngjashme janë realizuar në vazhdimësi, deri sa të gjitha programet
e arsimit dhe të formimit u bashkuan në një program të vetëm, në atë të “Të mësuarit gjatë
gjithë jetës, 2007- 2013”. Ky program bashkon programe të veçanta për shkollat,
universitetet, arsimin dhe formimin profesional, arsimin e të rriturve, mësimdhënien në
universitete dhe programin “horizontal” të zhvillimit të politikave. Programe të tjera janë
COMENIUS, ERASMUS, LEONARDO, GRUNDTVIG, MONNET. Programi Monnet
mbështet mësimdhënien në Europë në arsimin e lartë. Ai ka filluar në vitin 2007 dhe ka
vazhduar deri në vitin 2016.

b) Jashtë Bashkimit Europian: Programi i parë jashtë Bashkimit Europian për të
promovuar shkëmbimin dhe bashkëpunimin ndërmjet institucioneve arsimore brenda dhe
jashtë Bashkimit Europian ka qenë Programi TEMPUS, i adoptuar nga Këshilli i Europës si
pjesë e asistencës së dhënë nga Bashkimi Europian për vendet lindore. Idea e programit
Tempus ishte që universitete individuale në Bashkimin Europian mund të kontribuojnë në
procesin e reformimit të sistemeve të lira dhe efektive në vende partnere dhe që procesi nga
poshtë-lart (bottom-up) nëpërmjet partnershipit me universitete të veçanta në këto vende,
mund të ofrojë një kundërpeshë ndaj ministrive pak të besueshme, shumë pak nga të cilat
kishin bërë ndryshime serioze nga dominimi sovjetik. Programi Tempus aktualisht
mbështet programe të realizuara nga konsorciume të universiteteve në BE dhe vende
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partnere, lidhur me freskimin e kurikulës e të metodave të mësimdhënies, përmirësimin e
menaxhimit akademik dhe promovimin e përparësive të arsimit të lartë në vendet partnere.

ii) Aftësimi Profesional në Europë
Në Bashkimin Europian arsimimi është përgjegjësi e vendeve anëtare, ku institucionet e
Bashkimit Europian luajnë një rol mbështetës. Në zbatim të art.149 të Traktatit të
Amsterdamit, komunitetet “duhet të kontribuojnë për zhvillimin e arsimimitcilësor, duke
inkurajuar bashkëpunimin ndërmjet vendeve anëtare” nëpërmjet veprimeve të tilla, si:
promovimi dhe lëvizja e qytetarëve, hartimi i programeve të përbashketa të studimit, krijimi
i rrjeteve, shkëmbimi i informacionit ose mësimi i gjuhëve të Bashkimit Europian.
Traktati, gjithashtu, përmban një angazhim për të promovuar të mësuarit gjatë gjithë jetës
për të gjithë qytetarët e Bashkimit Europian. BE-ja, gjithashtu, financon programe të
arsimit, të formimit profesional dhe të formimit qytetar, të cilat inkurajojnë qytetarët e BEsë për të përfituar nga epërsitë e mundësive që BE-ja iu ofron qytetarëve të vet për të jetuar,
studiuar dhe punuar në vende të tjera. Programi më i mirënjohur është Programi Erasmus,
nëpërmjet të cilit më shumë se 2.000.000 studentë kanë marre pjesë në shkëmbime
universitare gjatë 20 vjetëve. Qysh nga viti 2000, të vetëdijshëm për rëndësinë e arsimimit
dhe të formimit në realizimin e objektivave të tyre ekonomikë dhe socialë, vendet anëtare të
BE-së kanë filluar të punojnë së bashku për të vendosur 13 qëllime specifike në fushën e
arsimit. Ky fakt është referuar si Programi i Arsimit dhe i Formimit 2010. Duke shkëmbyer
shembujt e mirë të politikave me rezultate të mira, duke marrë pjesë ne aktivitetet e të
nxënit dhe duke treguar progresin nëpërmjet treguesve themelorë, të 27 vendet anëtare kanë
për qëllim t’u përgjigjen sfidave të përbashkëta aktuale në fushën e politikës arsimore.
Bashkimi Europian është, gjithashtu, partner në një sërë projektesh ndër-qeveritare,
përfshirë edhe Procesin e Bolonjës, qëllimi i të cilave është krijimi i Hapësirës Europiane të
Arsimit të Lartë, duke harmonizuar gradat akademike, strukturat, standardet akademike dhe
garantimin e cilësisë në vendet anëtare të BE-së dhe në vendet e tjera europiane.
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Interesi i BE-së për politikat arsimore është rritur pas Samitit të Lisbonës në mars të vitit
2000, ku drejtuesit e qeverive të shteteve të BE-së kërkuan që ministrat e arsimit të BE-së
të reflektojnë në “objektiva konkretë” të sistemeve arsimore, me qëllim përmirësimin e
tyre. Komisioni Europian dhe vendet anëtare të Bashkimit Europian punuan së bashku për
raportin e pranverës të vitit 2001 të Këshillit të Europës dhe në Samitin e Pranverës të vitit
2002 miratuan programin e përbashkët të punës, duke paraqitur propozimet për të realizuar
rekomandimet e bëra . Komisioni ka kërkuar të inkurajojë vendet anëtare të përmirësojnë
cilësinë e sistemit të arsimit dhe të formimit profesional të tyre në dy rrugë: përmes një
procesi të vendosjes së objektivave dhe publikimit të pozicionit të vendeve anëtare lidhur
me arritjen e tyre dhe duke stimuluar debatin në subjekte me interes të përbashkët. Kjo u
arrit duke përdorur procesin e njohur si Metoda e hapur e koordinimit (Open Method of
Coordination).
Vendosja e Objektivave: Lidhur me vendosjen e objektivave, vendet anëtare kanë rënë
dakord në Këshill, në 5 maj 2003, në serinë “Nivelet Referuese të Performancës Europiane
në Arsim dhe Formim”, sipas të cilave sistemet e tyre do të maten. Këta objektiva kërkojnë
që në vitin 2010 të arrihen sa më poshtë:
• Sasia e nxënësve që braktisin shkollimin e detyrueshëm të mos kalojë 10%;
• Numri i të diplomuarve në universitete, në degët matematikë, shkenca dhe teknologji te
rritet me 15% dhe raporti vajza djem të rritet në favor të vajzave;
• Të paktën 85% e moshës 22 vjeç të ketë përfunduar shkollën e mesme (upper secondary
education);
• Përqindja e personave me arritje të ulëta për moshën 15- vjeçare në shprehinë për të
lexuar, e matur në nivelin 1 të Programit të OECD-së për vlerësimin e nxënësve të huaj, të
ulet të paktën me 20%, krahasuar me vitin 2000.
• Pjesëmarrja e grup-moshës 25-64 vjeç në të mësuarin gjatë gjithë jetës (përshembull
arsimi ose formimi i vazhdueshëm, përfshirë formimin e shprehive në ndërmarrje) të mos
jetë më e vogël se 12,5% për vit.
Diskutimet e politikave: Në vazhdim të matjes së progresit, Komisioni, gjithashtu, publikon
materiale të projektuara për të inkurajuar vendet anëtare të BE-së të shikojnë më nga afër
në fusha të veçanta të politikave të tyre arsimore dhe formuese. Komisioni ka publikuar
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shumë materiale të tilla për shumë vite me radhë, por deri në Samitin e Lisbonës në mars
2000, shumë pak nga ato ishin ndjekur plotësisht. Qysh atëherë, megjithatë, vendet anëtare
kanë qenë më të hapura në lidhje me shkëmbimet e përbashkëta dhe një pjesë e madhe e
publikimeve kanë pasur një ndikim të dukshëm. Një shembull i tillë ka qenë Komunikata
lidhur me Eficiencën dhe Barazinë (Eficency and Equity) në sistemet e arsimit dhe të
formimit europian.
Bashkëpunimi në rrjet: Së fundi, Komisioni mbështet një sërë sistemesh bashkëpunimi në
rrjet ndërmjet ministrive të vendeve anëtare të BE-së, duke përmendur këtu edhe takimet
vjetore të Këshillit të Arsimit brenda institucioneve të sistemit të BE-së. Po kështu, duhet të
përmendim edhe takimet dypalëshe të ministrave përgjegjës për arsimin dhe formimin
profesional (Procesi i Kopenhagenit), takimet e rregullta të drejtorëve të përgjithshëm të
arsimit të lartë ose të arsimit dhe formimit profesional te rrjetet e specializuara ose “cluster”
brenda programit “Arsimi dhe Formimi 2010”, në fusha të tilla si kompetencat kyçe,
mësimi i gjuhëve të huaja ose njohja e kualifikimeve formale dhe informale.
Rasti i Gjermanisë: Suksesi i Arsimit Dual - Struktura e Përgjithshme Sistemi dual i
arsimit në Gjermani ka ardhur si rezultat i një praktike shekullore që Gjermania ka aplikuar
fillimisht me stazhe të zanateve në vendin e punës për aftësim profesional (gjatë kohës
mesjetare). Këto stazhe ishin të bazuara në rezultate të veçanta që praktikanti është
supozuar t’i plotësojë në fund. Ky lloj i aftësimit profesional ka vazhduar edhe me punë
industriale, mirëpo gjatë punëve industriale ka ardhur në pah nevoja për aftësi teorike
(shkrim, lexim, vizatim teknik). Si rezultat i kësaj ka ardhur edhe termi i ‘arsimit dual’ që
nënkupton bashkëpunimin e kompanive dhe shkollave në arsim dhe aftësim profesional të
individit. Në ditët bashkëkohore në Gjermani, rreth 2/3 e fuqisë punëtore fillojnë karrierën
nga institucione të arsimit dhe aftësimit profesional. (Maehler, J. Standardet Profesionale
në Gjermani: Instituti Icon).

13

Figura 1. Struktura e Sistemit Dual në Gjermani
Qeveria Federale- ‘Qeveria federale’ në kontekst të rregullimit të politikave për standardet
profesionale kombëtare nënkupton ministritë e sektorëve, kryesisht Ministrisë së
Ekonomisë, e cila ka rreth 90% të përgjegjësisë për lëshimin e këtyre standardeve.
Ministria e Arsimit dhe Shkencës është përgjegjëse për udhëzimet lidhur me politikat e
AAP, ku gjithashtu merr vendime për standarde profesionale kombëtare, duke iu dhënë
kështu edhe bazë ligjore. Ministritë tjera relevante janë Ministria e Bujqësisë, Punës, dhe
Ministria e Brendshme.
Partnerët Social- me partnerë social nënkuptohen punëdhënësit dhe unionet tregtare, të
cilët njëkohësisht konsiderohen si palët më me rëndësi të Sistemit Dual. Standardet
profesionale kombëtare vijnë me aprovimin e partnerëve sociale, pa të cilët ato nuk do
mund të lëshoheshin. Partnerët socialë janë si burim mjaft i vlefshëm për politika të AAP
duke marrë parasysh faktorin e ekspertizës; ata kanë me qindra ekspertë, dy ose një prej të
cilëve vendosen për çdo standard profesional që mund të delegohen kah Instituti Federal i
AAP për zhvillim, vlerësim dhe modernizim të standardeve. Rrjedhimisht, kostoja e këtij
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procesi mbulohet nga kompanitë, kurse Instituti mbulon vetëm kostot e transportit.
(Maehler, J. Standardet Profesionale në Gjermani: Instituti Icon)
Instituti Federal për Arsim Profesional- Disa nga aktivitetet që kryhen nga Instituti janë
hulumtimet rreth AAP, të zhvillojë Standardet Profesionale Kombëtare bashkë me çdo
rregullore ligjore që vjen me vijimin e AAP, të lëshojë Raportin Vjetor të AAP, të
kontribuojë me statistika për AAP, të promovojë punëtoritë nëpër kompani për të
mbështetur ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, etj. Bordi i cili e qeveris Institutin përbëhet
nga punëdhënësit, unionet tregtare, qeveria federale, dhe qeveritë e shtetit. (Instituti
Federal për Arsim dhe Aftësim Profesional. Rregulloret e trajnimeve dhe si funksionimi i
tyre, 2014)
Po ashtu Agjenda e aftësive të reja në Evropë është iniciativë e Komisionit Evropian për
ngritjen e aftësive të popullatës dhe mbështetjen e punëve dhe rritjes. Duke marrë parasysh
se aftësitë konsiderohen si “shteg drejt rritjes dhe prosperitetit”, një numër i
konsiderueshëm i të rriturve brenda Shteteve Anëtare të BE-së kanë boshllëk të aftësive.
Nga ana e punëdhënësve Evropian, rreth 40% kanë vështirësi të gjejnë personel që kanë
aftësi të kontribuojnë në rritje dhe inovacion. Me iniciativën e Agjendës së Aftësive të reja
synohet të: përmirësohet cilësia dhe formimi i aftësive, të bëhen aftësitë dhe kualifikimet
më të dukshme, dhe të përmirësohet inteligjenca dhe informimi i aftësive për zgjedhje më
të mira të karrierës. (Komisioni Evropian. Agjendë e Aftësive të Reja për Evropën: të
punohet së bashku për të forcuar kapitalin njerëzor, punësimin dhe konkurrueshmërinë,
2016).

iii) Strategjia e tregut të punës në Europë
Ashtu si sistemi arsimor i cili do të trajtohet në pjesët e mëvonshme të dokumentit, edhe
tregu i punës në Bashkim Evropian është shumë i diversifikuar, ku shtetet anëtare hartojnë
dhe zbatojnë politika të ndryshme për të nxitur punësimin dhe rritur produktivitetin e
industrive vendore. Në nivel të Bashkimit Evropian, që nga periudha e krizës globale, në
vazhdimësi janë përmirësuar indikatorët kyç të punësimit, ku në tremujorin e dytë të vitit
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2018, norma e papunësisë ka arritur vlerën prej 6.8%, një përmirësim i dukshëm nga viti
2012 dhe 2013, kur norma e papunësisë shënoi rreth 12% në nivel të unionit. Në
përgjithësi, shpenzimet e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian në Politika të Tregut të
Punës (aktive dhe pasive), sillen rreth 1.34% të BPV, duke u luhatur mes 0.128% të BPV
në Romani, e deri tek 3.091% të BPV në Danimarkë. (Drejtoria e Përgjithshme e BE për
Punësim, Çështje Sociale dhe Përfshirje). Në kuadër të politikave të tregut të punës, mund
të listohen disa nga to që gjejnë zbatim nëpër shtete anëtare të BE:
• Shërbimet e punësimit;
• Trajnimet;
• Stimujt e punësimit;
• Mbështetja e punësimit dhe rehabilitimi;
• Krijimi direkt i vendeve të punës;
• Stimujt për nxitjen e start-ups;
• Kujdesi social për të papunët;
• Pensionimi i hershëm;

Rasti i Danimarkës: Sistemi “Flexicurity” - Ndër shtetet që në vazhdimësi ka pasur
performancë të mirë sa i përket indikatorëve kyç në tregun e punës si në aspekt të
pjesëmarrjes së fuqisë punëtore në tregun e punës, ashtu edhe në shkallën e ulët të
papunësisë është Danimarka. I gjithë tregu i punës në Danimarkë është i lidhur ngushtë me
sistemin “Flexicurity”, i cili sqarohet në pjesën në vijim të këtij dokumenti. Flexicurity
(sipas titullit Fleksibilitet + Siguri) është strategji e qeverisë Daneze që kombinon një treg
fleksibil të punës dhe politika për fuqi aktive punëtore me të drejta dhe detyrime për të
papunësuarit, ku nuk mungon as sigurimi social.
Pra, fuqia punëtore merr garanci për përfitime të papunësisë dhe gjetje të shpejtë pune në
rast se pushohen nga puna—si këmbim për këtë lloj sigurie mund të konsiderohen taksat që
duhet paguar nga ana e fuqisë punëtore. Gjatë kohës së sistemit Flexicurity në fuqi,
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papunësia në Danimarkë ka shënuar 4.5%, që ka qenë niveli më i ulët në 30 vitet e fundit.
(The Economist. Flexicurity: Një model që funksionon, 2006).

Figura 2. Skema e sistemit Flexicurity sipas Agjencisë Daneze për Treg të Punës dhe
Rekrutim

Gurthemel i këtij sistemi është dialogu social dhe publiko privat, ku palë të ndryshme të
interesin japin kontribut të çmuar që tregu i punës në Danimarkë të jetë fleksibil në njërën
anë, dhe atraktiv për punëtorët në anën tjetër. Përderisa punëdhënësit përfitojnë duke
avokuar për politika që lehtësojnë procedurat e rekrutimit dhe largimit nga puna, në anën
tjetër punëtorët përfitojnë nga siguria sociale dhe mundësitë e shumta për të ndjekur
trajnime dhe programe që u mundësojnë atyre të zhvillojnë aftësitë në gjithë jetën. Sistemi
Danez flexicurity synon të përmbush nevojat e punëdhënësve, duke siguruar edhe
mirëqenie të punëtoreve. Rëndësi të madhe ka edhe fakti që sistemi arsimor është i
financuar në bazë të taksave, mirëpo nxënësit nuk janë të detyruar të paguajnë për shkollim.
Si rezultat, sistemi krijon një fuqi punëtore të kualifikuar që i përshtatet tregut të punës.
(Qeveria e Danimarkës. Tregu Danez i Punës)
Flexicurity përfshin 3 elemente kryesore:
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➢ Punëdhënësit mund të punësojnë apo pushojnë nga puna për sa kohë nuk ka kosto të
tepërta për pushim të punëtorëve.
➢ Punëtorët të cilët nisin dhe paguajnë tarifa për anëtarësim në fondin e sigurimit të
papunësisë marrin përfitime të papunësisë 2 vite radhazi pas humbjes së punës.
➢ Qeveria ofron programe të ri-trajnimit dhe shërbime të konsultimit për njerëzit e
papunë në mënyrë që ata të kenë aftësitë të punësohen sa më shpejtë.
Flexicurity i atribuohet bashkëpunimit të gjerë të qeverisë me sindikata të punëtoreve dhe
asociacione të bizneseve, në bazë të së cilëve janë caktuar edhe rrogat dhe kushtet e punës.
Gjithashtu, qeveria rrallë herë ndërhyn në marrëveshje të këtij lloji.23 Bashkimi Evropian
ka iniciuar të përdorë sistemin Flexicurity me qëllim të implementimit të objektivave të
strategjive evropiane në kontekst të tregut të punës. Bashkimi Evropian ka cilësuar se
politikat e flexicurity janë kyçe në modernizimin e tregut të punës, si dhe në përmbushjen e
synimit të punësimit në 75%, që është pjesë e Strategjisë Evropiane për 2020.
Si rezultat i analizave që Komisioni ka marrë për integrimin e Flexicurity nëpër politika për
zhvillim ekonomik, është vendosur të aplikohen 4 komponentë të sistemit:
1. Kontrata të besueshme të cilat ofrojnë fleksibilitet dhe siguri për punëdhënës dhe
punëtorë;
2. Sisteme efikase dhe cilësore të arsimit dhe aftësimit, si dhe strategji
gjithëpërfshirëse për mësim jetëgjatësor;
3. Politika efektive për treg aktiv të punës;
4. Sisteme moderne dhe të qëndrueshme për mbrojtje sociale. (Guillaume Blache.
Politikat Aktive të Tregut të Punës në Danimarkë: Një Analizë Krahasuese e Efektit
Pas Programit, 2011).

Masat Aktive të Tregut të Punës në Danimarkë - Në mënyrë që të reduktohet në shkallë
sa më të madhe papunësia strukturore, Danimarka ka zbatuar një sërë masash që kanë pasur
ndikim të madh në krijimin e një fuqie punëtore të konkurrueshme. Disa nga këto masa që
janë të targetuara për sektor privat përfshijnë:
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➢ Trajnime në punë në sektor privat: personave të papunë u mundësohet të punojnë
dhe trajnohen për periudhë 9-mujore në sektor privat. Gjatë kësaj kohe, paga e tyre
subvencionohet nga fondet publike. Pas përfundimit të kësaj periudhe “inkubuese”,
të njëjtit janë më të gatshëm të konkurrojnë në treg të punës.

➢ Programe për stazh pune gjatë të nxënit për ato programe ku evidentohet një
boshllëk më i madh i shkathtësive që u pamundësojnë rritjen kompanive vendore.

➢ Subvencionimet për arsimin e të rriturve apo për trajnime të ndryshme, ku
personave të papunë në vend që t’u jepet asistencë sociale, të njëjtët duhet të
ndjekin programe të ndryshme të trajnimit dhe përfitojnë nga një subvencionim
mujor. Në këtë mënyrë, që të mos bëhen barrë e shoqërisë, ata persona ndjekin
trajnime të specializuara që ju shërbejnë atyre në tregun e punës.

➢ Programe tjera aktive për përputhjen e talentit dhe shkathtësive të punëkërkuesve
me nevojat e kompanive në sektor privat. Janë disa programe të tilla që u
mundësojnë kompanive të gjejnë punëtorë me shkathtësi specifike, në veçanti në
profile të natyrave teknike. (Guillaume Blache. Politikat Aktive të Tregut të Punës
në Danimarkë: Një Analizë Krahasuese e Efektit Pas Programit, 2011)

iv) Ndërlidhja në mes të Edukimit Profesional dhe Tregut të Punës në Europë
Strategjia Evropiane e Punësimit (EES) daton në vitin 1997, kur Shtetet Anëtare të BE-së u
zotuan për të krijuar një sërë objektivash dhe synimesh të përbashkëta për politikën e
punësimit. Qëllimi kryesor i kësaj strategjie është krijimi i vendeve më të mira dhe më të
mira në të gjithë BE-në. Ajo tani përbën një pjesë të strategjisë së rritjes së Evropës 2020
dhe zbatohet përmes semestrit evropian, një proces vjetor që promovon koordinimin e
ngushtë të politikave midis shteteve anëtare të BE dhe institucioneve të BE. Veçanërisht,
zbatimi i EES (The European Employment Strategy) - mbështetur nga puna e Komitetit të
Punësimit - përfshin katër hapat e mëposhtëm të Semestri Evropian:
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1. Udhëzimet e punësimit janë prioritete dhe caqe të përbashkëta për politikat e
punësimit të propozuara nga Komisioni, të dakorduara nga qeveritë kombëtare
dhe të miratuara nga Këshilli i BE-së.
2. Raporti i Përbashkët i Punësimit (JER) bazohet në (a) vlerësimin e situatës së
punësimit në Evropë; (b) zbatimin e Udhëzimeve të Punësimit dhe (c) vlerësimin
e Scoreboard të treguesve kryesorë të punësimit dhe sociale. Ai publikohet nga
Komisioni dhe miratohet nga Këshilli i BE-së.
3. Programet Kombëtare të Reformës (NRP) paraqiten nga qeveritë kombëtare dhe
analizohen nga Komisioni për pajtueshmëri me Evropën 2020. (baza e të dhënave
- PNR-të para vitit 2011)
4. Bazuar në vlerësimin e PRK-ve, Komisioni publikon një seri raportesh të vendit,
duke analizuar politikat ekonomike të shteteve anëtare dhe nxjerr rekomandime
specifike për Vendin.
Realisht, 30% e të diplomuarve të arsimit të lartë po punojnë në vende pune që nuk kanë
nevojë për një kualifikim universitar. Në të njëjtën kohë, 40% e punëdhënësve në BE, nuk
mund të gjejnë njerëz me aftësi të duhura për të mbushur vendet e tyre të lira, dhe shumë
pak njerëz kanë përgatitjen, njohuritë dhe kompetencat për të krijuar bizneset e tyre ose për
të kërkuar mundësi të reja. Ndërsa tendencat e ardhshme të punësimit në BE sipas
profesionit do të bazohen në punësimin në sektorë si dhe ndryshimet brenda sektorëve.
Zhvillimet teknologjike, dhe veçanërisht revolucioni i katërt industrial dhe automatizimi,
shihet të ketë ndikim të madh në punësimin dhe kërkesën për profesione të nivelit të lartë.
Proceset e automatizuara, robotët dhe inteligjenca artificiale mund të zëvendësojnë rutinë
dhe punë dhe detyra të përpunimit të të dhënave, duke ndikuar në punët e blu dhe të bardha.
futja e robotëve / makinerive të avancuara përfundimisht mund të zëvendësojë disa punë,
por njëkohësisht mund të krijojnë të reja me aftësi të specializuara përkatëse dhe më të larta
kërkesat e kualifikimit. (Future skill needs in Europe: critical labour force trends.
Luxembourg: Publications Office. Cedefop research paper; No 59. 2016).
Tregu Evropian i punës përballet me disa sfida. Ndryshimet në ekonomi dhe strukturat e
Shteteve Anëtare mund të ndikojnë në shpërndarjen e punësimit në të gjithë sektorët e
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aktivitetit ekonomik. Në të njëjtën kohë, ndryshimet në përmbajtje të vendeve të punës dhe
në organizimin e punës, si dhe rritjen e automatizimit dhe robotizimi, ka të ngjarë të
ndikojë në strukturat profesionale dhe kualifikime. Ndryshimet demografike dhe lehtësia e
qasjes në arsim dhe edukim profesional ndikojnë gjithashtu në përbërjen e popullsisë dhe
forcën potenciale të punës. Edhe pse këto sfida, si dhe shumë të tjera (përfshirë migrimin
ekonomik në tregun e punës), e bëjnë të ardhmen më tepër të pasigurt. Aftësitë alternative
paraqesin efektet e rritjes së pjesëmarrjes në tregun e punës dhe fluksin e migracionit që
ndodhë në Shtetet Anëtare ku fokusi kryesor është se si këto vende janë në gjendje ta
menaxhojnë orientimin drejtë rritjes ekonomike dhe trajtimin e pabarazive në tregun e
punës. Skenari bazë konfirmon vazhdimin e tendencave afatgjata të ardhëshme se rritja e
punësimit në të gjithë BE-në do të përqendrohet kryesisht në shërbime, sektorë dhe
profesione të nivelit të lartë. Megjithatë, për shkak të nevojave të zëvendësimit të do të ketë
mundësi punësimi në të gjithë sektorët dhe profesionet e tjera. Duke vlerësuar tendencat
dhe kërkesat e tregut të punës vërehet se përqëndrimi i profesioneve dhe niveleve të
kualifikimit në të gjithë sektorët ekonomikë rrritë rëndësinë dhe kërkesën për AAP në
sigurimin e forcës së ardhshme të punës me aftësi dhe shkathësi adekuate. Nevojat për
aftësi profesionale në Europë çdo herë e më shumë është me tendencë rritëse krahasuar me
nevojat që tregu i Bashkimit Europian ka për profile të tjera (kualifikime të larta), kjo edhe
duke u bazuar në strukturën ekonomike dhe zhvillimore të shteteve anëtare (prodhim,
përpunim), duke krijuar po ashtu nevojën që AAP të aplikohet sipas kërkesave që tregjet
brenda unionit kanë. Poashtu, në vendet ku ekziston mundësia për aktivizim shtesë në
kushte të përgjithshme ekonomike nuk është shumë e favorshme që të ketë fuqia shtesë
punëtore “nga jashtë” sepse kjo situatë potencialisht do të shkaktojë më së shumti papunësi
te vendet që afektohen kryesisht nga migracioni! Sepse aftësia e kufizuar e vendeve (dhe
rajoneve) që në mënyrë efikase ta 'absorbojë' fluksin e migrantëve, si nga Shtetet Anëtare të
BE-së dhe nga jashtë BE-së, pa krijuar tensione shoqërore shtesë, çon në mundësi të ulëta
alternative punësimi, andaj, investimi në sferën e shkathtësive dhe njohurive profesionale
(Edukim profesional) është qëllimi kryesor dhe përbënë vend të posaqëm në agjendën e
vendeve anëtare si një qasje dhe adresim efektiv i nevojave që ka tregu i punës. (Sprenger,
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E. 2013. The determinants of international migration in the European Union: an empirical
analysis. Institute for East and Southeast European Studies, 2013).

2.2 Edukimi në Kosovë

Sistemi arsimor në Kosovë që nga periudha e pasluftës ka kaluar nëpër reforma të shumta,
me synim që të mbahet hapi me zhvillimet në këtë fushë me vendet e Bashkimit Evropian.
Këto reforma jo gjithherë kanë rezultuar të suksesshme dhe të zbatueshme për rrethanat e
Kosovës. Rrjedhimisht, tani ballafaqohemi me një sistem arsimor që nuk po arrin të
përgatisë gjeneratat e reja për tregun e punës, ku nuk ka një përputhje të mirëfilltë të
kërkesës dhe ofertës për fuqi punëtore. Së fundi, rezultatet e testit PISA, por edhe
përjashtimi i Agjencionit Kosovar të Kualifikimeve nga Regjistri Evropian për Cilësi në
Arsimin e Lartë, janë dëshmi e fuqishme për gjendjen tejet të rënduar me të cilën
ballafaqohet Kosova në fushën e arsimit. Zhvillimi adekuat i arsimit në Kosovë për një fuqi
punëtore që i përshtatet nevojave të tregut përbën kushtin parësor drejt produktivitetit
maksimal. Marrë parasysh pozitën e periudhës së para-anëtarësimit të Kosovës në
Bashkimin Evropian, është kyçe që fuqia punëtore të sigurojë konkurrueshmëri të aftësive
me tregun Evropian. Në anën tjetër, raporti i vitit 2018 për Kosovën nga Komisioni
Evropian shpreh se edhe pse rreth 4.7% e BPV-së shpenzohet në arsim, gjatë vitit të fundit
në Kosovë nuk ka pasur zhvillim në situatën arsimore. Disa nga rekomandimet e dhëna të
Komisionit Evropian shprehin nevojën për një ligj të arsimit të lartë me institucione që
funksionojnë me mekanizma cilësore, avancim më të madh të kurrikulave për periudhën
para-universitare të arsimit, dhe përmirësim në qasje të arsimit nga ana e grupeve me
situata të pafavorshme. (Komisioni Evropian. Raporti për Kosovën 2018).
Në Kosovë, arsimi është i ndarë në tri nivele të përgjithshme: Arsimi i lartë, Arsimi
parauniversitar dhe Arsimi profesional. Arsimi i lartë përfshin nivelin akademik pas
përfundimit të shkollës së mesme, pra studimet themelore tre vjeçare pas inkorporimit të
sistemit të Bolonjës, studimet e magjistraturës dhe ato të doktoraturës. Ndërkaq niveli
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parauniversitar përfshin nivelin fillor, të mesëm të ulët dhe të mesëm të lartë dhe në arsimin
profesional bëjnë pjesë shkollat e mesme të larta profesionale dhe qendrat e kompetencës,
(MASHT“Shënime Statistikore 2016-17 Arsimi Parauniversitar”). Numri i institucioneve
arsimore publike në Kosovë është gjithsej: 1,114, përfshirë këtu 43 institucione të nivelit
parashkollor, 946 shkolla fillore dhe të mesme të ulëta, 119 shkolla të mesme të larta dhe 6
shkolla special. Nga shkollat e mesme janë gjithsej 65 shkolla profesionale. Arsimi
profesional po ashtu ofrohet përmes sektorit privat.
Nivelet sipas Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve (KKK) janë:
-Niveli 8 – Doktoraturë;
-Niveli 7 – Master;
-Niveli 6 – Bachelor/universitar;
-Niveli 5 – Parauniversitar 2 vjeçar apo shkollë e lartë profesionale;
-Niveli 4 – Matura dhe Diploma e përgjithshme/Diploma profesionale në AAP;
-Niveli 3 – Arsimi i përgjithshëm (shkolla e mesme e lartë), 9-12 dhe/apo AAP ekuivalent;
-Niveli 2 – Arsimi i përgjithshëm (shkolla e mesme e ulët), klasat 6-9 apo AAP ekuivalent;
-Niveli 1 – Arsimi i përgjithshëm (shkolla fillore), klasët 1-5 dhe/apo AAP ekuivalent.

Shkollimi i mesëm i lartë profesional është i ndarë në dy nivele. Niveli i parë përfshin
klasën 10 dhe 11 që mundëson punësimin si punëtorë gjysmë të kualifikuar, ndërkaq niveli
i dytë përfshin edhe klasën e 12-të ku punësimi në treg mundësohet si punëtorë të
kualifikuar. Arsimi dhe Aftësimi profesional në Kosovë synon të pajisë nxënësit me
njohuri, aftësi praktike, shkathtësi dhe kompetenca të kërkuara në profesione të veçanta në
tregun e punës.
Megjithatë, të diplomuarit e shkollave profesionale kanë mundësi të vazhdojnë arsimin e
lartë njëjtë sikur kolegët e tyre të diplomuar nga shkollat e mesme siç janë gjimnazet.
Ekzistojnë disa elemente që përbëjnë një sistem funksional të Aftësimit Profesional. Mes
faktorëve të panumërt, sinergjia e katër elementëve – qeveria, odat ekonomike,
punëdhënësit, dhe të rinjtë dhe prindërit – ose mungesa e saj, përcakton më së shumti
variacionet që janë vërejtur sa i përket funksionalitetit të AP-së. Në të vërtetë, formësimi i
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AP-së është përgjegjësi e përbashkët, qëllimi i së cilës tejkalon shprehjen e ngushtë të
njohurive dhe shkathtësive teknike dhe përfshinë formimin e një identiteti të profesionit
(Klotz, K. V., Billet, S., & Winther, E., 2014).
Megjithatë, katër elementet (të paraqitura vizualisht në Figurën 3 më poshtë)
korrespondojnë me trupin e sistemit AP dhe nuk duhet të ngatërrohen me tërësinë e
sistemit, i cili përfshinë edhe disa elemente tjera. Sepse ndërtimi i shoqërisë së dijes, është
një nevojë për të gjitha vendet të cilat synojnë një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik,
kulturor dhe social . Roli i arsimit dhe aftësimit profesional, arsimit për të rritur dhe arsimi
gjatë gjithëjetës është vendimtar në ndërtimin e një shoqërie të tillë. Arsimi dhe aftësimi
profesional pajis të rinjët me njohuri, shkathtësi, vlera dhe qëndrime që ju mundësojnë
atyre t’i plotësojnë nevojat e të sotmes dhe sfidat e së nesërmes.

Figura 3. Elementët strukturorë të Aftësimit Profesional
Hulumtime kanë treguar se në rajon e veçanërisht në vendet e Evropës Lindore s’i në
Kroaci, Kosovë, Maqedoni dhe Serbi, dështimet kryesore të identifikuara në sistemet e
Aftësimit Profesional i’a atribuojnë:
(i) mungesës së bashkëpunimit institucional mes qendrave për aftësim profesional,
punëdhënësve, dhe akterëve social;
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(ii) kurrikulave që janë të fokusuara në shkathtësi dhe kompetenca specifike lëndore që
janë tepër ngushtë të përkufizuara;
(iii) programeve jofleksibile që nuk ia dalin t’i përshtaten kërkesave të tregut të punës,
(iv) specializimeve specifike lëndore shumë të hershme, dhe
(v) mungesës së një platforme të bashkëpunimit mes ministrive përgjegjëse dhe AP-së.

Këto janë vetëm gjysma e fakteve, ngaqë përshkruajnë vetëm efektet e jo edhe shkaqet.
Gjysma tjetër është se mangësitë e sistemit janë si pasojë e një mosharmonizimi midis
odave ekonomike, qeverisë, punëdhënësve dhe të rinjve dhe prindërve. Fakti që Gjermania
ka një sistem dual të praktikës profesionale, Mbretëria e Bashkuar ka një sistem profesional
që udhëhiqet nga firmat dhe Kosova një strukturë të bazuar në klasë shkollore, janë
krejtësisht shkak i elementëve të sipërpërmendur dhe nivelit të marrëdhënieve dhe
sinergjisë mes tyre ku AP varet nga këto parakushte elementare që duhen plotësuar në
mënyrë që të mund të funksionojë si duhet sistemi, (Rodriguez-Planas, P., Schmidl, R., &
Zimmermann, F. K., 2014).

Raste të suksesshme të AP-së dëshmojnë se nëse arrihet një baraspeshë në mes strukturave
(lehtësirave) të ofruara nga qeveria në njërën anë dhe kërkesave, analizës së dobisë kundrejt
kostos nga punëdhënësit në anën tjetër dhe gatishmërisë së tyre për të marrë pjesë në
mënyrë kredibile për vënien në dukje të shkathtësive të kërkuara në tregun e punës nga ana
e odave dhe mekanizmave të ndryshëm, njerëzit në fakt e pranojnë AP-në si alternativë e
mirë në raport me arsimimin (klasik) akademik. Kjo ndodhë sepse përvoja e punës, e
përkrahur përmes bashkëpunimit midis elementëve strukturorë të përmendura më lartë, i’u
mundëson punëtorëve të rinj të fitojnë shkathtësi të reja, të kenë një perspektivë punësimi
dhe potencial gjithnjë në rritje për të dalë nga varfëria. Veç tjerash, një studim që është
marrë me modelet diferenciale të arsimit të përgjithshëm dhe atij profesional përgjatë jetës
së punës së një individi, ka gjetur se personat me arsimim profesional janë integruar më
shpejtë dhe më lehtë në tregun e punës duke na treguar tendencat dhe ecurinë e zhvillimeve
industriale, profesionale e njerëzore për vitet e ardhëshme.
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2.2.1. Programet e edukimit profesional

Edukimit profesional dhe sistemi arsimor në përgjithësi është i rregulluar sipas kuadrit
ligjor në fuqi që rregullon fushën e arsimit fillor dhe të mesëm në Kosovë në të gjitha
nivelet. Komuna e Mitrovicës aktualisht ka katër (4) shkolla të mesme, katërdhjetë (40)
shkolla fillore dhe një Qendër të Aftësimit Profesional (QAP), në të cilat vijojnë mësimin
rreth 17.500 nxënës gjatë një viti, (Raporti vjeotr DKA-Mitrovicë, 2017).
Sfiduese për Mitrovicën vazhdon të mbetet përgaditja me kuadrin e nevojshëm profesional
për tregun e punës i cili çdo ditë ndryshon duke përcjellur trendet e një ekonomie në nivel
kombëtar pse jo dhe rajonal. Gjithësesi, konsideroj se arsye për gjendjen jo të mirë socioekonomike të qytetit, ka edhe fakti se duke ju referuar të kaluarës industriale të Mitrovicës
vërejmë se tani ka një hendek shumë të madh mes nevojave që prodhon vazhdimisht tregu i
punës dhe asaj që ofrohet s’i forcë e punës mbase orientimi në një “hartë” ekonomike është
ende i pa qartë për Mitrovicën tash e 18 vite nga paslufta, shto këtu edhe situatën politike e
cila derivon mjaftueshëm në një klimë jo stabile dhe të paqendrueshmë për investitorë dhe
rrjedhimisht për mundësinë e gjenereimit të vende të reja të punës. Vitet e fundit në
Mitrovicë përveq fakultetit të gjeoshkencave me drejtimet, Xehtari, Metalurgji dhe
Gjeologji, është hapur edhe fakulteti i Edukimit, Ekonomiku dhe Juridiku, në kuadër të
Universitetit Publik të Mitrovicës, ,,ISA BOLETINI,,.
Edhe ky hap përkundër faktit se u ofron mjaftë mundësi përzgjedhjje të rinjëve të qytetit
për edukim në fusha të caktuara, nuk është ndërtuar mbi bazën e një reference, studimi apo
nevoje konkrete që ka tregu lokal i Mitrovicës apo edhe më gjërë, prandaj dyshoj se në plan
afatëgjatë kjo qasje mundë të shpie në përshkallzimin e një situate ende më kompleksive në
raport të harmonizimit mes ofertës dhe kërkesës në tregun e punës dhe krijimit të kushteve
sa më të mira për punësim në të ardhmen. Të gjithë mekanizmat publik dhe institucional
duhet të jenë në koordinim dhe bashkëpunim për të orientuar politikat arsimore më shumë
në fushën e aftësimit dhe edukimit profesional si në nivel lokal ashtu edhe në atë qëndror,
duke krijuar praktikën e mirë të leximit dhe trajtimit me prioritet të nevojave dhe
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informacioneve që prodhojnë institucionet e ndryshme si nga fusha e arsimit, edukimit,
punësimit, analizës, statistikave, etj.
2.2.2. Aftësimi Profesional

Në Mitrovicë Qendra e Aftësimit Profesional ofron shtatë profile të trajnimeve në
profesionet si: Administrim Biznesi, Tekstil, IT, Zdrukthtari, Saldim, Ndërtimtari, dhe
Kuzhinë. Nga analizat dhe hulumtimet e kryera nga Zyra e Punësimit në Mitrovicë është
konstatur dhe identifikuar nevoja edhe për disa profesione të tjera të cilat paraqiten si
kërkesë e vazhdueshme në tregun e punës, (hidro dhe elektro instalimet, floktaria,
automekanika etj).
Duke ju referuar të dhënave nga kjo qendër, vërejmë se pjesëmarrja në aftësime
profesionale është më e lartë nga viti në vit, ku vetëm gjatë vitit 2017 kemi pas 826
kandidatë të certifikuar në këto shtatë profile, ndërsa kanë vijuar trajnimin mbi 940
kandidatë (punëkërkues). Kjo tendencë vërehet edhe nga raportet në nivel nacional ku vitin
(2016) kanë marr pjesë në Aftësim Profesional, gjithësejtë: 6,736 persona ose 66% më
shumë se ne vitin 2015 (4,055 persona).

Figura 4. Pjesëmarrja sipas viteve në Aftësim Profesional
QAP ofron trajnimin përmes dy nënmasave:
•

Trajnimi institucional në Qendrat e Aftësimit Profesional dhe

•

Trajnimi i kombinuar (QAP dhe kompani).
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•

Trajnimi institucional nënkupton trajnimi që ofrohet nga 8 Qendrat e Aftësimit
Profesional (QAP) që operojnë nën ombrellën e APRK-së. Qendrat për Aftësim
Profesionale (QAP) ofrojnë trajnime për të papunët dhe punëkërkuesit për një profesion
të caktuar falas duke u fokusuar në aplikimin e shkathtësive dhe njohurive praktike duke
përdorur mësimin në kabinete të ndryshme. Qëllimi i trajnimeve institucionale është që
të mundësojnë një ngritje ose adaptim të njohurive profesionale, shkathtësive dhe
qëndrimeve të nevojshme për performancë efikase brenda një profesioni. Duke i
mundësuar pjesëmarrësve që të marrin njohuri shtesë, shkathtësitë dhe aftësitë për të
kryer punë efikase. Trajnimet në QAP në këtë mënyrë synojnë të rrisin perspektivën e
pjesëmarrësve në punësim ose ruajtjen e punësimit të tyre.

•

Trajnimi i Kombinuar nënkupton bashkëpunimin me kompanitë për përfshirjen e te
papunëve dhe punëkërkuesve në aftësim profesional, ku qëllimi i organizimit të kësaj
komponente është ofrimi i shërbimeve më cilësore të aftësimit profesional, përmes
trajnimit në partneritet me biznes, ku mundësohet vijimi i kandidateve në QAP në
modulet që më shumë kanë përmbajtje teorike, kurse modulet në të cilat mbizotëron
puna praktike, zhvillohen në ndërmarrje ku edhe për këtë pjesë, kandidati pajiset nga
QAP me materiale teorike mësimore dhe udhëzime me te cilat shërbehen gjatë
demonstrimit të detyrave konkrete të punës të cilat realizohen nën mbikëqyrje te
punëtorit profesional ne ndërmarrje. Kjo komponent e trajnimit është mjaft e avancuar
sepse kandidati gjatë implementimit të programit të trajnimit ballafaqohet me detyrat
konkrete të vendit të punës dhe arritjen e kompetencave në detyrat e punës në nivel
shumë ma të lart sesa do ti arrinte me angazhim vetëm në QAP, ku edhe pse mundësohet
demonstrimi praktik i detyrave të punës, nuk mund të ofrohen kushte reale pune sikurse
ofrohen në ndërmarrje.

Sistemi i trajnimit në Qendrat e Aftësimit Profesional është mjaft fleksibil, modular dhe
bazohet në aftësi individuale të kandidatit. Kohëzgjatja e trajnimit është 3-6 muaj. Kandidati
i nënshtrohet testit pas çdo moduli që zhvillohet si dhe testin përfundimtarë dhe pas
trajnimit merr certifikatë mbi kompetencat e marra. Trajnimet janë 30% teori dhe 70%
praktikë.
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2.2.3. Strategjia e tregut të punës

Papunësia që nga paslufta vazhdon të mbetet një nga sfidat kryesore për shoqërinë kosovare
dhe shtetin në përgjithësi duke ndikuar që problemet sociale dhe ekonomike të jenë më
evidente për shumë arsye, ku ndër të tjera bënë pjesë edhe shkatërrimi dhe privatizimi gati i
përgjithshëm i ndërmarrjeve shoqërore ose publike dhe pa-mundësia e apsurbimit të
hyrjeve në tregun e punës edhe në mungesë të përshtatejes me nevojat që sot ka tregu në
sektorin privat, sepse sektori publik është i stërngarkuar dhe kjo përveq tjerash ka ndikuar
të ketë një fluks të migrimit sidomos te popullata e grupmoshës së re të cilët pa marr
parasyshë mundësitë dhe koston e një veprimi të tillë përcaktohen dhe arrijnë drejtë
migrimit (të rregullt ose ilegal) në botën e jashtme. Në këtë kontekst Mitrovica dhe
komunat për rreth kanë pas numrin më të madhë të qytetarëve të cilët kanë migruar
sidomos gjatë vitit 2015-16. Dhe para një situate të tillë, çdo kush do të pyeste se cilat janë
masat që shteti dhe qeveria ka ose duhet të ndërmarr në raport me këtë situatë. Fillimisht
nga perspektiva e shërbimeve publike të punësimit janë ndërmarrë një sërë masash dhe
reformash në funskion të ofrimit të shërbimeve dhe krijimit të më shumë mundësive për
integrim në tregun e punës. Një nga këto veprime është edhe krijimi i Agjencisë së
Punësimit të Republikës së Kosovës (APRK). APRK është institucion i themeluar me ligj
nga janari i vitit 2015 ndërsa është funksionalizuar nga muaji prill i vitit 2017, që bënë
pjesë në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenjes Sociale (MPMS). Agjencioni ka
shtrirje dhe përbëhet nga rrjeti i Zyrave të Punësimit që janë tridhjetëekatër (34), dhe nga
tetë (8) Qendra të Aftësimit Profesional në nivel të vendit. Zyrat e Punësimit përveq tjerash
ofrojnë këto shërbime si: regjistrimi dhe evidentimi i të papunëve dhe punëkërkuesëve,
dhënja e informacioneve për tregun e punës, këshillim në karrierë, këshillimi profesional,
ndërmjetësim në punësim, informimi mbi masat aktive të tregut të punës dhe projektet e
tjera që zhvillon Zyra e Punësimit. Në Kosovë deri në fund të vitit 2016 janë regjistruar
101,773 persona si të papunë në ZP, ku prej tyre femra janë 45,061, ndërsa meshkuj
56,712.
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Tabela 2. Papunësia e regjistruar sipas viteve në Kosovë

Siq mund të shifet nga tabela 1, hyrjet në papunësi për 12 muaj kanë pasqyruar rënie prej 9.3% duke krahasuar me numrin e të regjistruarve si të papunë nga viti paraprak (2015).
Poashtu sikurse gratë edhe burrat e regjistruar kanë pasyqruar rënie në regjistrime prej -8%,
përkatësisht -10.3%. Rënia vjen edhe si rezultat i modelit të ri të ofrimit të shërbimeve dhe
zhvillimin e një mekanizimi të ri brenda sistemit informativ në kategrizimin e të papunëve
të regjistruar. S’i pjesë e reformës së Shërbimit Publik të Punësimit është edhe ndarja apo
profilizimi i punëkërkuesve në tri grupime kryesore me anë të së cilës Zyrat e Punësimit
mund të identifikojnë grupe të veqanta të cilave edhe shërbimet e ofruara i’u ndryshojnë
varësisht se për çfar profili të punëkërkuesit bëhët fjalë, (MO PËR OFRIMIN E
SHËRBIMEVE TË PUNËSIMIT, MPMS/APRK 2015).
Në grupin e parë bëjnë pjesë:
a) Punëkërkuesit me rrezik të ulët për t’u bërë të papunë afatgjatë; ndaj të cilës
kategori ofrohet një pako e shërbimeve të cilat kryesisht kanë për qëllim vetëm informimin
përmes këshillimit të lehtë dhe dhënjes në dispozicion të instrumenëve të vetëshërbimit,
shfrytëzimin eportalit online të APRK-së s’i dhe aktivizimin në rrjetet socialë. Këto masa
ofrohen për këtë kategori sepse këtu zakonisht bëjnë pjesë punëkërkuesit të cilët janë të
kualifikuar, kanë përvoj pune, kanë aftësi teknike të akumuluara në sektor dhe aftësi në
profesione specifike, janë të papunë më pak se gjashtë muaj, njohin punën me kompjuter
dhe instrumente të vetëshërbimit, janë të gatshëm dhe aktiv në kërkim të punës, të
motivuar, të moshës mes 35-49 vjeç, të shëndetshëm fizikisht dhe pa ndonjë kufizim tjetër.
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b) Punëkërkuesit me rrezik të mesëm për t’u bërë të papunë afatgjatë; këshillimi për
punësim është shërbimi i parë që i’u ofrohet përmes së cilit synohet ndërmjetësimi në
punësim, ndihma e dhënë në kërkim të punës dhe informata në përgjithësi për tregun e
punës dhe për trajnimet profesionale që ofrohen në Qendrën për Aftësim Profesional.
Specifikat e punëkërkuesëve që bëjnë pjesë në këtë grup janë; të kualifikuar gjithashtu me
eksperiencë të pakët pune ose pa eksperiencë, me aftësi teknike në sektor por me pak aftësi
në profesione specifike, me njohje të mesme rreth punës me kompjuter, gjysëm aktiv në
tregun e punës, jo plotësisht i motivuar, moshës rreth 25-34 vjeç, gjysëm i aftë për të
kërkuar punë në mënyrë të pavarur, dhe pa pengesa tjera ose me pengesa të lehta të
punësimit.
c) Punëkërkuesit me rrezik të lartë për t’u bërë të punëkërkues afatgjatë; hyjnë
kategoria e punëkërkuesëve të cilët kanë nevoj për këshillim intenziv dhe këshillim në
karrierë, duhet që t’u hartohet plani individual i punësimit (PIP), i cili plan duhet të
përcjellet gjatë fazës së zhvillimit të tij, s’i dhe duhet të ofrohet mbështetje nga ana e Zyrës
së Punësimit për të motivuar këtë grup të klientëve. Karakteristikat të cilat i veqojnë këtë
grup të punëkërkuesëve janë: kryesisht të pa kualifikuar ose i kualifikuar por me aftësi të
vjetëruara, i/e papunë për më shumë se 12 muaj, aspirata jo realiste për punë dhe pagë, pa
aftësi kompjuterike për të përdorur instrumentët e vetëshërbimit, jo i gatshëm për punë, jo
aktiv në kërkimin e punës, i/e pa motivuar për punë, mbi moshën 50 vjeç ose nën 25 vjeç
me probleme shëndetësore ose probleme tjera (lëvizshmëria, gjuha) që ndikojnë
mjaftueshëm në (mos) punësimin e individit.
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Figura 5. Profilizimi i punëkërkuesëve (marrë nga MO i APRK-së)

Tabela 3. Numri i të punësuarve dhe kontribuuesve në Fondin e Kursimeve Pensionale
(Trusti i Kursimeve Pensionale të Kosovës, Raporti Vjetor 2017, 2018)

Tabela 4. Indikatorët kryesorë të punësimit në Kosovë
(Agjencia e Statistikave të Kosovës, Anketa e Fuqisë Punëtore TM2 2018, 2018)

Sipas këtyre të dhënave, numri i përgjithshëm i të punësuarve në Kosovë në tremujorin e
dytë të vitit 2018 ka shënuar 341 mijë persona, nga të cilët rreth 270 mijë meshkuj dhe 72
mijë gra dhe vajza. Shkalla e papunësisë ka shënuar vlerën prej 29.4%, e që paraqet rënie të
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dukshme nga vitet paraprake. Megjithatë, një e dhënë e tillë nuk duhet të shihet si
premtuese për shumë arsye:

1. Shkalla e pjesëmarrjes së fuqisë punëtore në tregun e punës është vetëm 40.4%,
ndërsa edhe më shqetësuese është pjesëmarrja e grave dhe vajzave me vetëm 17.4%.
Kjo nënkupton se 59.6% e fuqisë punëtore të moshës 15-64 vjeçare nuk janë aktiv
në tregun e punës, apo mbi 714 mijë persona. Si krahasim, pjesëmarrja e fuqisë
punëtore në shtetet e BE, sipas Eurostat është 73.8%
2. Nëse bazës së personave joaktiv në treg i shtohet edhe numri i të papunëve prej
142,150 personave, jep të nënkuptohet se 856,814 persona, apo 71.5% e fuqisë
potenciale punëtore mbetet e paangazhuar. Një gjë e tillë nënkupton një potencial të
madh të humbur për Kosovën.
3. Pjesëmarrja e fuqisë punëtore mbetet posaçërisht shqetësues në mesin e grave dhe
vajzave, ku vetëm 17.4% e tyre janë aktive në tregun e punës, përderisa mbi 490
mijë figurojnë si joaktive në këtë treg.
4. Një e dhënë tjetër shqetësuese është papunësia jashtëzakonisht e lartë në mesin e të
rinjve të moshës 15-24 vjeçare, ku 55% e tyre që janë aktiv në tregun e punës
figurojnë si të papunë.

2.2.4. Ndërlidhja në mes të edukimit profesional dhe tregut të punës

Rinia në Kosovë vlerësohet si potencial i rëndësishëm për zhvillimin e kapitalit njerëzor
dhe ekonomik, megjithatë, nga këndvështrimi i brendshëm kjo paraqet një ngarkesë të
shtuar mbi sistemin arsimor dhe tregun e punës në Kosovë.
Për më shumë, mungesa e vendeve të reja të punës dhe mospërputhja ndërmjet arsimit,
edukimit dhe trajnimit profesional dhe kërkesave të tregut të punës përbëjnë disa nga sfidat
kryesore me të cilat përballen të rinjtë kosovarë (dhe shteti në përgjithësi). Përkundër
reformave të vazhdueshme në sistemin arsimor dhe progresit të shënuar në përmirësimin e
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disa treguesve ekonomik, Kosova vazhdon të përballet me nivel të lartë të papunësisë së të
rinjve. Në këtë drejtim, shkalla e papunësisë në Kosovë në vitin 2017 sipas anketës së
fuqisë punëtore ishte 30.5%, ndërkaq, papunësia tek të rinjtë ishte edhe më e theksuar duke
arritur shkallën prej 52.7%, (Anketa e fuqisë punëtore, 2017).
Qëllimi i Arsimit dhe Aftësimit Profesional (APP) është që t’i pajisë nxënësit me
kompetenca dhe shkathtësi të nevojshme për të qenë më konkurrues dhe për t’u pozicionuar
në tregun e punës. Në të kundërtën, mungesa e aftësive në shumicën e fushave përkatëse
profesionale, kufizon përgjithësisht zhvillimin ekonomik të vendit.
Cilësia e Arsimit dhe Aftësimit Profesional si dhe harmonizimi i kërkesave të sistemit
arsimor në përgjithësi me nevojat që ka tregun i punës sidomos në sektorin privat arrinë të
ndikojnë kënaqshëm në ngritjen profesionale dhe të shkathtësive të punës për individë të
papunë, pastaj në mirëqenien sociale dhe në zhvillimin ekonomik të vendit përkatësisht në
rritjen e punësueshmërisë. Më shumë se gjysma e nxënësve në arsimin e mesëm të lartë
zgjedhin arsimin profesional. Edhe pse në përgjithësi regjistrimi i nxënësve në shkollat
profesionale ende shihet si një opsion i dytë, për ata që nuk arrijnë të regjistrohen në
shkollat e mesme të përgjithshme/gjimnazet. Trendet e fundit të regjistrimeve të nxënësve
në shkollat profesionale tregojnë se kërkesa e nxënësve për drejtimet si: ekonomi dhe
juridik ka pësuar rënie, ndërkaq është rritur dukshëm interesimi i nxënësve për profilet e
teknologjisë, makinerisë, ndërtimtarisë dhe infermierisë. Ky ndryshim i kërkesës
konsiderohet të jetë ndikuar në masë të madhe nga faktorë të jashtëm, siq janë:
•

mundësia e liberalizimit të vizave për shtetasit Kosovarë dhe

•

migrimi për punë në shtetet evropiane, kryesisht në Gjermani.

Për më shumë, ekziston një shpërputhje e madhe ndërmjet orientimit të nxënësve në
arsimin dhe aftësimin profesional në nivel lokal dhe strukturës së ekonomive lokale. Në
këtë drejtim, nëse analizohen profilet dhe orientimet e nxënësve në shkolla profesionale
sipas komunave, vërehet shpërputhje ndërmjet profileve për të cilat përcaktohen nxënësit
dhe nevojave lokale të ekonomisë. Nxënësit në shkollat profesionale në Artanë, Dragash,
Fushë Kosovë, Shtime, Rahovec dhe Deçan në masë të madhe janë të orientuar në drejtimet
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ekonomike dhe juridike, përkundër rëndësisë që ka zhvillimi rural dhe bujqësia në këto
rajone. Në komunën e Dragashit, e cila shquhet për potencial të zhvillimit të bujqësisë
pothuajse asnjë nxënës nuk ndjek profilet e bujqësisë në arsimin profesional. Ngjashëm,
paraqitet gjendja në komunën e Rahovecit, e njohur për prodhimin e ushqimit dhe venës, ku
vetëm një numër i vogël i nxënësve ndjekin arsimin profesional në drejtime përkatëse.
Ndër problemet e ngritura vazhdimisht në fushën e arsimit dhe aftësimit profesional, është
mungesa e materialeve mësimore të cilat nuk janë të cilësisë së duhur apo mungojnë për
pothuajse shumicën e profileve. Në anën tjetër, këshillimi dhe orientimi në karrierë për
nxënësit nuk është funksional në sistemin e arsimit dhe aftësimit profesional. Në disa
komuna ekzistojnë qendrat e këshillimit dhe orientimit në karrierë në nivel komunal,
mirëpo, këto janë themeluar, kryesisht, nga iniciativat e projekteve të ndryshme e jo s’i
rezultat i një plani gjithëpërfshirës institucional. Koncepti i arsimit dhe aftësimit profesional
është i ndërtuar mbi mësimin praktik në shkollë dhe praktikën profesionale në ndërmarrje.
Sistemi i arsimit dhe aftësimit profesional në Kosovë ka qenë tradicionalisht sistem i bazuar
në shkollë për dallim nga trendet bashkëkohore të zbatimit të sistemit të bazuar në
ndërmarrje (sistemi dual). Bashkëpunimi ndërmjet shkollave profesionale dhe bizneseve
është ad-hoc dhe kryesisht i nxitur nga projektet e donatorëve ndërkombëtar. Për shumë në
mungesë të pajisjeve të punëtorive të shkollave profesionale për realizimin e mësimit
praktik në shkollë si dhe në mungesë të bashkëpunimit të shkollave profesionale me
sektorin e biznesit për realizimin praktikës profesionale të nxënësve, nxënësit nuk arrijnë të
përgatiten për tregun e punës dhe të zhvillojnë shkathtësitë e tyre praktike për punë.
Buxheti për nxënës në shkollat profesionale është i pamjaftueshëm për të mbuluar nevojat
themelore. Për më tepër, formula e financimit të arsimit parauniversitar nuk merr parasysh
nevojat specifike të shkollave profesionale për realizim të mësimit praktik dhe shkollat
publike profesionale kanë kufizime serioze në gjenerimin e të hyrave.
Kufizimet financiare për AAP-në zvogëlojnë mundësitë për investime në infrastrukturë dhe
në pajisje, edhe për ato aftësi specifike për të cilat ka një kërkesë në Kosovë. Zhvillimi i
materialeve mësimore, pajisja e punëtorive të shkollave profesionale për të mundësuar
zbatimin e kurrikulave të AAP dhe mësimin praktik me bazë në shkollë, nxitja e
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bashkëpunimit me biznese për realizimin e praktikës profesionale të nxënësve vendin e
punës mbeten disa nga fushat kryesore në të cilat duhet intervenuar.
Praktikat profesionale të cilësisë së lartë do të rrisin mundësitë e nxënësve për vetëpunësim,
punësim, por edhe mundësitë për punësim në ato ndërmarrje ku përfundojnë praktikën. Po
ashtu, buxheti për shkollat profesionale nuk është i mjaftueshëm për realizimin e mësimit
praktik në shkollë dhe se duhet rishikuar formula e financimit të shkollave profesionale.
Njerëzit padyshim nuk mund të jenë artizanë të mirë, tregtarë, ushtarë apo biznesmenë
nëse, pavarësisht nga profesioni i tyre, ata janë të mirë, të qëndrueshëm dhe - sipas gjendjes
së tyre - qenie njerëzore dhe qytetarë të mirinformuar. Nëse kjo bazë do të shtrihet përmes
shkollimit, aftësitë profesionale fitohen lehtësisht më vonë dhe një person është gjithmonë i
lirë të lëvizë nga një profesion në tjetrin, siç ndodh shpesh në jetë.
Shërbimet që ofrohen nga QAP - Në vitin 2014, Kuvendi i Kosovës themeloi Agjencinë e
Punësimit të Republikës së Kosovës. Ky institucion u themelua si Agjenci në kuadër të
Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale e cila ka një strukturë organizative që futë nën
një ombrellë Qendrat e Aftësimit Profesional dhe Zyrat e Punësimit. (Gazeta Zyrtare, Ligji
Nr. 04/L-205). Sipas këtij ligji, Qendrat e Aftësimit Profesional kanë në përgjegjësi:
• Ofrimi i shërbimeve të afësimit profesional, që kërkohen nga tregu i punës;
• Vlerësimi dhe Certifikimi i kandidateve; njohja e mësimit paraprak;
• Monitorimi i ofruesve tjerë të trajnimit që zhvillojnë trajnime me marrëveshje
me Agjencinë, vlerësimi dhe certifikimi i kandidatëve;
•

Përgatitja e Planin Individual te Trajnimit për kandidat që kryejnë punë
praktike në kompani si dhe monitorimi, vlerësimi dhe certifikimi;

•

Përgatitja e informatave për ecurinë e trajnimeve; dhe

•

Kryen punë dhe detyra tjera të përcaktuara me akte tjera ligjore dhe nënligjore.
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Figura 6. Agjencia e Punësimit dhe QAP

Trajnimet e zhvilluara sipas profesioneve në fjalë kanë rezultuar për vitin 2017 me një
pjesëmarrje relativisht të kënaqëshme, përderisa, fokusi i politikave në aftësim profesional
do të shtrihet drejt mbledhjes së informatave se nga cila fushë e trajnimeve kandidatët
mund të gjejnë më lehtë një vend pune. Nëse ju referohemi shifrave në raport me
pjesëmarrjen në punëtorit përkatëse atëher konstatojmë se profilet me më shumë
perspektivë janë;
(i) Administrimi i Biznesit me modulin e Vetëpunësimit – Plan Biznesit dh
(ii) Ndërtimtaria, pasuar nga profesioni i tretë më i kërkurar që është
(iii)

Kuzhina.

Ndërsa nga kërkimet e zhvilluara nga Zyra e Punësimit në Mitrovicë janë evidentuar
kërkesat për profesione të reja si; hidroinstalimet, elektroinstalimet, automekanika, floktari
etj, të cilat janë të prezatuara edhe si kërkesa që në rast të investimit dhe përkrahjes me
profesione të reja të mirren parasyshë edhe sygjerimet në fjalë.
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Tabela 5. Numri i të çertifikuarve brenda vitit 2017 në QAP Mitrovicë
Qendra e Aftësimit Profesional - Mitrovicë / Certifikimet në 2017
Emri i kursit
1. Zdrukthëtari
2. Kuzhinë
3. Tekstil
4. Ndërtimtari
5. Saldues
6. TIK-Teknologjia Informative
7. Administrim Biznesi
8. BK-Skenderaj-qendër mobile
9. PATP me UNDP
10. PATP me MPMS-MKRS
11. PATP me MPMS-GIZ
Total

Gjithësej orë në
pjesëmarrje

Gjithësej të
certifikuar
2250
17574
13611
25904
18122
8110
5151
4340
15680
48800
1816
161,358

21
70
44
107
51
32
194
31
33
45
31
659

Nga ky numër i të certifikuarëve në QAP Mitrovicë, kanë qenë 486 meshkuj dhe 173
femra. Ndërsa sipas kualifikimit: fillor 146, i mesëm 469, i lartë 1, universitarë 43.
Gjithashtu nga ky numër të riatdhesuar kanë qenë 177 kandidatë, me nevoja të veqanta 2,
dhe minoritete 8. Qendra e Aftësimit Profesional në Mitrovicë nga hulumtimi dhe anketat e
zhvilluara rezulton se ka nevojë të zhvilloj edhe disa profile të reja specifikisht për nevojat
e tregut të punës në Mitrovicë. Duke marr parasyshë që në Mitrovicë gjatë periudhës së
verës ose përgjithësisht peridha (mars – tetor) karakterizohet me industrinë e ndërtimit
paraqet nevojën e profilit të Elektriko/hidro/termo Instalues sepse një pjesë e konsderar e
rekomandimeve që lëshohen nga QAP Mitrovicë dhe Zyra e Punësimit janë pikërisht për
këto profile (v.2017 66 rekomandime) të cilat aplikohen në qendra të tjera si në, Ferizaj,
Prishtinë dhe Prizren. Kjo gjithashtu paraqet edhe një tregues të mirë se nëse këto profile do
të zhvilloheshin edhe në Mitrovicë kërkesa do të ishte për të paktën dy herë më e lartë, edhe
për faktin se industria e ndërtimtarisë është një apsurbues i konsideruar i fuqisë punëtore
por edhe për faktin se kostoja e udhëtimit do të ishte shumë herë më e lirë se sa udhëtimi
për në qendrat e tjera.
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2.3 Politikat e Punësimit në Kosovë

Kohët e fundit Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS) ka ndërmarr një sërë
reformash për modernizimin e Shërbimeve Publike të Punësimit (SHPP) në Kosovë, drejt
krijimit të një shërbimi të përshtatur sipas nevojave të klientit. Modeli aktual i SHPP ka
integruar në të njëjtin ofrues të shërbimit (nga këtu e tutje këshilltari/ja) të gjitha
funksionet, duke mundësuar që klientët e SHPP të bashkëveprojnë vetëm me një
këshilltar/e për të marrë të gjitha shërbimet; shërbimet e këshillimit për punësim, orientimit
në karierë, aftësimit apo ndërmjetësimit. Për më tepër, MPMS ka zhvilluar instrumente të
reja të vetë-shërbimit të cilat mundësojnë ndërveprimin e SHPP-ve me klientët nëpërmjet
internetit. Së fundmi, MPMS ka krijuar një mekanizëm të ri për të profilizuar klientët e
SHPP sipas vështirësive që kanë për të hyrë në tregun e punës si dhe ka rishikuar modelin
ekzistues të ofrimit të shërbimeve për punëkërkuesit dhe punëdhënësit duke integruar
shërbimet, mjetet dhe skemat e reja. Të gjitha këto zhvillime kanë krijuar nevojën e hartimit
të një Manuali Operacional (MO), i cili shpjegon në detaje mënyrën e ofrimit të shërbimeve
për klientët. Ky MO është përgatitur me qëllim për të krijuar një standard për ofrimin e
shërbimeve në të gjitha Zyrat për Punësim (ZP) në Kosovë.
Gjithashtu ofrimi i shërbimeve cilësore të Aftësimit Profesional në përputhje me kërkesat e
tregut të punës që ka Komuna e Mitrovicës është synimi kryesor i kësaj objektive specifike
dhe duhet të sigurohet ofrimi i trajnimeve cilësore në profesionet e kërkuara nga tregu i
punës sipas hulumtimeve të bëra për Mitrovicë (dhe rrethinë). Për të arritur këtë synim,
parakusht është zhvillimi i një sistem të rregullt monitorues/përcjellës dhe vlerësues që do
të informonte APRK/MPMS-në për profesionet e kërkuara dhe ato të cilat kërkojnë
modifikim. Për të siguruar rritjen e cilësisë së trajnimeve është e domosdoshme që të
zhvillohen dhe validohen standardet e profesionit si dhe të zhvillohen dhe përditësohen
kurrikulat e trajnimeve të reja dhe atyre ekzistuese. Të gjitha këto do të përcillen me
ngritjen e vazhdueshme të kapaciteteve të zyrtarëve për shërbime trajnimi. Për të rritur
shfrytëzimin e QAP Mitrovicë duhet të hapen profesione të reja (të kërkuara në tregun e
punës), do të bashkëpunohet me shkollat e mesme profesionale, Qendrat e Kompetencës
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dhe OJQ−të. Të gjitha këto aktivitete duke u përcjellur me promovim dhe një
koncept/startegji të mirëfillit të sensibilizimit për punëkërkuesit që janë në sistemin e
brendshëm të Zyrave të Punësimit dhe sidomos grupmoshat e reja dhe punëkërkuesit e
margjinalizuar. Punëdhënësit çdo ditë e më shumë janë duke i orientuar kërkesat e tyre për
profesione specifike dhe profesionale në përmbushje të nevojave të tyre për vendet e lira të
punës që kanë. S’i kërkesë tepër e madhë është që profilizimi i punëtorëve të jetë në baza
profesionale për kryerje të punëve operative dhe teknike të përditëshme sipas fushës dhe
industrisë ku zhvillohet veprimtaria, ku sipas një hulumtimi të zhvilluar del se, 15
profesionet më të kërkuara nga bizneset në Kosovë ku edhe kanë vështirësi në gjetje të
punëtorëve janë: Kontabilist; Hulumtues tregu; Agjent distributor i shitjes; Furnizues për
stoqet e mallrave; Saldues; Dizajner i Enterierit; Teknolog i ushqimit; Operues dhe serviser
i makinave prodhuese; Kuzhinier; Elektriko/hidro/termo Instalues; Automekanike;
Arkitekt; Strukturues metali; Përpunues i drurit; Dizajner i tekstilit; (Oda Ekonomike e
Kosovës, 2017 Mungesa e fuqisë punëtore të kualiikuar - sfidë për bizneset).
Një gjë që duhet të jetë vërtetë shqetësuese për secilin, është niveli i bashkëpunimit biznes
– institucion arsimor. Nga hulumtimi i realizuar ky bashkëpunim del të jetë shumë i ulët
dhe me shumë probleme që janë vështirë të tejkalueshme. Nga mostra e hulumtimit në
studimin e lartëcekur del se 61.60% e ndërmarrjeve nuk bashkëpunojnë me asnjë
institucion arsimor.
Kur gjithë kësaj i’a shtojmë faktin se shumë ndërmarrje që kanë deklaruar që kanë
bashkëpunim me një institucion arsimor, si rezultat i vetëm një vizite që i’u bëhet një herë
në vit apo i’u është bërë nga një shkollë profesionale apo fakultet me kandidatët e tyre.

Në këtë aspekt vërtetë dhe më së shumëti ngec sektori i tregtisë me pakicë dhe tregtisë me
shumicë i përcjellur nga sektori i ndërtimit dhe prodhimit. Këta sektorë nuk bashkëpunojnë
me asnjërin nga institucionet arsimore dhe që për fat të keq është një numër goxha i madh i
ndërmarrjeve që deklarohen se vërtetë nuk kanë asnjë bashkëpunim apo vizitë të
ndërsjelltë. Megjithëse papunësia e madhe në Kosovë, ndërmarrjet kanë problem në gjetjen
e punëtorëve adekuat për nevojat e tyre biznesore. Në vazhdimësi ndërmarrjet ankohen se
të diplomuarit e shkollave profesionale por edhe të institucioneve të arsimit të lartë nuk
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kanë aftësi adekuate për të performuar sipas kërkesave që dalin nga pozita e punës. Në
përgjithësi ndëmarrjet kanë një mendim jo të mirë për sistemin e arsimit dhe për cilësinë e
të kualifikuarve sidoms atyre në profile profesionale dhe me ketë edhe mosbesueshmëria
ështe rritur në vazhdimësi ku pastaj edhe thellohet niveli i mos-bashkëpunimit në
përgjithësi.
Por, megjithë vullnetin për të bashkëpunuar me institucione, shumica e ndërmarrjve e kanë
të paqartë formën e bashkëpunimit mes institucioneve dhe komunitetit të biznesit, sepse
bashkëpunimi bëhet në mënyrë të ndryshme e bazuar në projekte dhe iniciativa të ndryshme
që mund të zhvillohen në vend edhe pse në fakt mungon bashkërendimi për artikulimin e
kërkesave s’i nga sektori privat në raport me institucionet arsimore dhe nga insitucionet
arsimore kundrejt bizneseve në Mitrovicë por edhe më gjerë.
Sistemi arsimor në Kosovë është i strukturuar si në vijim:
• Arsimi parafillor (ISCED, fëmijë të moshës < 6 vjeçare)
• Arsimi Fillor (ISCED 1, klasat 1-5, fëmijë të moshës 6-10 vjeçare)
• Arsimi i Mesëm i Ulët (ISCED 2, klasat 6-9, fëmijë të moshës 11-14 vjeçare)
• Arsimi i Mesëm i Lartë (ISCED 3, klasat 10-12, fëmijë të moshës 15-18 vjeçare)
• Arsimi i Lartë (ISCED 5-8) (ISCED - Klasifikimi Standard Ndërkombëtar i Arsimit, 2011)
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Figura 7. Struktura e përgjithshme e sistemit arsimor në Kosovë
Realisht kualifikimet e punëtorëve shërbejnë si një dëshmi për posedimin e aftësive
profesionale të caktuara. Si të tilla, shumë nga punëdhënësit në termat e referencës së
pozitave të punës radhisin edhe nivelin e shkollimit që preferohet për një pozitë të caktuar.
Në sektorin privat vërehet një tendencë që jo për çdo lloj pune të kërkohet shkollim i
përcaktuar por fokusohen më tepër në aftësitë që nevojiten për kryerjen e detyrave të cilat
mund të dëshmohen vetëm me punë pavarësisht certifikatave apo diplomave të poseduara.
Andaj, identifikimi i aftësive më të kërkuara nga punëdhënësit është gjëja kryesore dhe më
e rëndësishme për çdo vend, e sidomos për vendet në zhvillim s’i Kosova të cilat kanë
probleme me implementimin e programeve arsimore të duhura.
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P.sh. rrjeti social profesional Linkedin, çdo vit bën analiza për aftësitë më të kërkuara nga
anëtarët e vet, duke grupuar aftësitë me karakteristika të njëjta në një kategori. Në këtë
mënyrë rekrutuesit mund të kërkojnë punëtorë me aftësitë që ata kanë nevojë në kompanitë
apo organizatat e tyre.

2.3.1. Tregu i punës

Në Mitrovicë nuk ka organizma lokal të integruar, organizaur dhe në ndërveprim të cilët
mund të identifikojnë dhe të përcjellin nevojat/kërkesat që ka industria (sektori i
punëdhënësve) në raport me kuadrot që kërkon dhe i duhen tregut për pozita të lira
specifike. Bashkëpunimi me Zyrën për Punësim cilësohet si një adresë ku referencat më
shumë kanë për qëllim krijimin e partneriteteve më anë të cilësave bizneset por edhe
punëkërkuesit subvencionohen nëpërmes skemave të ndryshme, se sa të cilësohen s’i
bashkëpunime të drejtëpërdrejta dhe kualitiative në pranim të ofertës dhe identifikim të
nevojave reale për punësim.
Mekanizmat e tjerë që përfaqësohen nga niveli komunal s’i Drejtoria për Financa dhe
Zhvillim Ekonomik dhe Qendra për regjistrim të bizneseve më shumë e kanë rolin e
resorëve ku mbahen evidencat e të dhënave statistikore apo në përiudha të veqanta kur
përfitojnë përkrahje fermer të ndryshëm përmes subvencionimeve dhe formave të tjera pa
mos e anashkaluar edhe rolin që këto institucione kanë në edukimin fiskal dhe në fasilitimin
e përgjithsëm të tregut mbi bazë të lëgjislacionit dhe rregullave mbi të cilat funksionon
sistemi i ekonisë së lirë. Ndërsa Odat Ekonomike dhe Aleanca e Bizneseve janë organizma
të tipit ,,me anëtarësi,, ku promovojnë rolin e punëdhënësve dhe të drejtat e tyre, por janë
pak të përfshira në qështjet që kanë të bëjnë me involvimin e komponentëtve të edukimit
dhe trajnimit profesional që gjithashtu mund të quhet s’i nevoj jetike dhe tejet e
rëndësishme për bznesin. Në këtë raport ka rol të rëndësishëm institucioni i Zyrës së
Punësimit përmes bashkëpunimeve që krijon gjatë zbatimit dhe implementimit të PATP-ve.
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Politikat e punësimit ndahen në dy lloje të politikave:
1. Politika Pasive dhe
2. Politika Aktive

Politikat pasive kanë për qëllim sigurimin e një standardi minimal të jetës për të papunët.
Kjo nënkupton ndarjen e një shume të caktuar të parave që mbulon koston e jetesës për ata
persona që kanë mbetur pa punë derisa të gjejnë punë. Kriteret për të përfituar një asistencë
të tillë financiare duhet të jenë të rrepta dhe të rregulluara mirë. Politikat aktive, në anën
tjetër, kanë për qëllim aktivizimin e punësimit duke ruajtur vendet e punëve ekzistuese, dhe
duke inkurajuar krijimin e vendeve të reja të punës ose përmes vetëpunësimit, (Vlerësimi i
Strategjisë së Punësimit, 2013 Instituti GAP).
Pra, nga sqarimet që kam dhënë se s’i subvencionohen dhe s’i mbështeten politikat aktive,
çdo herë duhet ta kemi parasyshë edhe Aftësimin Profesional dhe ndërlidhjen e tij me
nevojat që ka tregu i punës në rasin konkret në Mitrovicë. Realisht, i gjithë sistemi i
edukimit profesional (por jo vetëm) në vehte paraqet një cikël të gjërë “prodhimi”
institucional të njerzëve dhe kuadrove sipas profileve të cilat potencialisht janë ose do të
duhej të ishin të gatshëm për tregun e punës. Kjo nuk mund të arrihet pa njohjen dhe
gërshetimin e nevojave direktë nga ana e bizneseve. Sepse nga hulumtimet dhe anketat e
realizuara kam konstatuar se një nga shkaktarët kryesor të këtij raporti jo-proporcional në
tregun e punës është edhe për faktin se nuk harmonizohen nevojat e bizneseve me
kurrikulat dhe programe adekuate të trajnimit dhe edukimit profesional sipas kërkesave që
kanë

punëdhënësit

dhe

punëkërkeusit

specifikisht

në

Mitrovicë.

Dinamika me të cilën zhvillohet industria dhe tregu në ekonominë e lirë parasegjithash
diktojnë edhe nevojën për fuqi punëtore – dhe nëse kjo e fundit nuk është e kualifikuar
sipas kërkesave dhe trendeve që zhvillohen në tregun e punës atëher mundësia për
apsurbim dhe punësim të qëndrueshëm është shumë e vogël. Politikat aktive siç është
përmendur edhe më lartë kanë për synim që të zhvillojnë edhe modelin e trajnimit në biznes
(kompani) duke stimuluar punëkërkuesit dhe punëdhënësit përmes skemave dhe
komponentave të ndryshëm të cilat në fund kanë për qëllim punësimin e të gjithë të
angazhuarve. Pra, në këndëvështrimin e praktikave dhe studimit të deri tanishëm kam
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arritur në përfundim se përkrahja përmes politikave aktive do të ndikonte pozitivisht në dy
drejtime kyqe, dhe atë:
a) Do të krijonte qasje më të lehtë dhe direkte për integrim në trgun e punës (përsmes
Programeve Aktive të Tregut të Punës), duke ju dhënë mundësinë punëdhënësve që për
kohën sa punëtorët (punëkërkeusit) e angazhuar në biznesin e tij janë të mbështetur me
ndonjë program/masë aktive të bëjë edhe vlerësimin nëse vertetë pas përfundimit të skemës
do të ketë nevoj dhe mundësi ta punësoj për periudhë afatgjatë – pas vlerësimit paraprak të
punëdhënësit sigurishtë, dhe
b) Punëkërkuesëve iu krijon mundësinë që nga këto programe të përfitojnë përvojën
fillestare në tregun e punës duke krijuar realisht mundësi angazhimi dhe punësimi në treg.
Kjo përkrahje përmes zgjerimit të Masave Aktive të Tregut të Punës ka nevoj për shtim
fondesh nga institucionet qeveritare dhe donatorët potencial duke targetuar punëkërkesit
afatgjatë të pa-kualifikuarit dhe përfituesit e Politikave Pasive të Punësimit (ndihmës
sociale).
Numri i përgjithshëm i të papunëve të regjistruar (2016) sipas kësaj ndarje është i ndryshëm
varësisht nga niveli i kualifikimit. Të regjistruar si të ,,pa-kualifikuar,, janë 37,950 persona
ose 37.3%, ndërsa të papunët e regjisturuar me ,,sh.fillore,, arrijnë shifrën prej 24,062
persona ose 23.6%, ndërsa të regjistruar me ,,shkollë të mesme profesionale,, janë 29,530
ose 29.0%. Kurse numri i të regjistruarve si të papunë me ,,universitet,, 7,826 persona ose
7.7%. Ndërsa të regjistruar me nivelin ,,master,, janë 401 persona ose 0.4%.
Tabela 6. Papunësia e regjistruar sipas kualifikimeve
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Gjatë vitit 2016 më shumë i referohet të papunësuarve të regjistruar në profesione
elemntare me 73.6% prej shumicës apsolute pastaj janë teknikët dhe bashkëpunëtorët
profesional me 7.1% mandej profesionistët me 5.7%.
Tabela 7. Papunësia e regjistruar sipas profesioneve.

Prishtina pasqyron numrin më të lartë të regjistrimeve të të papunëve me 24,727 persona
ose me 24 %, pastaj Prizreni me 16,412 persona të papunë ose 16 %, dhe rajoni i
Mitrovicës me 15,535 persona ose 15%.
Tabela 8. Papunësia e regjsitruar sipas rajoneve në Kosovë.

46

Brenda vitit 2016 nga Shërbimi Publik i Punësimit janë pasqyruar rreth 14,137 vende të lira
të punës. Nëse krahasojmë të dhënat me vitin 2015 vërejmë se ka një ngritje prej

22.9 %.

Ajo çka vërehet si tendencë është rritja e lehë që vendet e lira janë të evidentuara nga Zyrat
e Punësimit që nga viti 2014 deri në 2016. Këto vende të lira të punës pastaj shpallen dhe
ndërmjetësohen në punësim sipas kërkesave që ka tregu i punës por edhe sipas
kualifikimeve që të papunët kanë në bazën e të dhënave në Zyrat e Punësimit.

Figura 8. Vendet e lira sipas viteve
Gjatë vitit 2016, shumica e vendeve të lira të ofruara i referohen sektorit të industrisë
përpunuese me 21.1%, pastaj sektorit të tregëtisë, riparimit të automobilave dhe artikujve
shtëpiak me 16.2%, si dhe nga sektori i bujqësisë, gjuetisë dhe silvikulturës me 11.4%.
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Figura 9. Vendet e lira sipas sektorëve të industrisë
Pra sipas këtyre të dhënave vërejmë se gjatë vitit 2016 sektori privat ka shënuar ngritje të
lehtë në shpalljen e vendeve të lira të punës dhe atë nga nga 67% sa ishte në vitin 2015 në
80% në vitin 2016. Ndërsa sektori publik ka shënuar rënie nga 33% sa ishte në vitin 2015,
në 20% në vitin 2016. Mirëpo e rëndësishmë është se në mënyrë proporcionale vendet e lira
të punës në sektorin privat janë 80% krahasuar me sektorin publik që është vetëm 20%.

Figura 10. Trendi i vendeve të lira në sektorin privat dhe publik
Burime të cilat lajmërojnë për vende të lira të punës zakonishtë janë gazetat, portalet e
punësimit në internet (ofrues publik dhe jo-publik), zyret e punësimit, ëebfaqet e
kompanive, madje edhe rrjetet sociale si Facebook. Burimet e punësimit zakonisht
grumbullojnë informata mbi shumë vende të lira pune në rajon dhe më gjerë. Gazetat ditore
zakonisht kanë rubrikën ku vendosin shpalljet e punës në baza ditore. Koha Ditore dhe
Kosova Sot janë disa nga gazetat të cilat vendosin më së shumti shpallje në baza ditore.
Portalet e punësimit në internet janë mënyra më moderne për të kërkuar punë. Përpos që
mund të qaseni në çdo moment, shërbimet e tyre zakonisht janë pa pagesë si dhe përmbajtja
e tyre freskohet shumë herë gjatë ditës. Në Kosovë ekzistojnë shumë portale online të
punës, të tilla si KosovaJob, Portal Pune, Oferta Suksesi, Lyp Punë etj. Portalet e punës në
internet kanë edhe përparësi tjera ndaj gazetave. KosovaJob, për shembull, iu lejon që CV-
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në tuaj ta ngarkoni në sistemin e saj dhe ta përdorni sa herë që të keni nevojë për shpallje të
reja që vendosen në të.
Shumë shpesh kompanitë dhe organizatat postojnë njoftime për vendet e tyre të lira të
punës në webfaqet e tyre zyrtare. Shumë nga këto kompani/organizata kanë faqe edhe në
rrjete sociale prandaj rekomandohet përcjellja e tyre rregullisht.
Ndërsa sektori publik në Kosovë gjithashtu ofron vende të shumta të punës. Qeveria e
Kosovës dhe ministritë publikojnë shpalljet e tyre në gazeta dhe në webfaqet e tyre zyrtare
në baza ditore. Institucionet tjera publike, si shkollat dhe intitucionet tjera gjithashtu ofrojnë
rregullisht vende të lira pune. Zakonisht ato mund të gjinden në webfaqet e tyre si dhe në
portalet tjera të punësimit. Poashtu, çdo punëkërkues duhet të informohet për vende të lira
të punës edhe nga miqtë dhe familja e tij. Ata mund të kenë njohuri për pozita të ndryshme
pune të cilat mund të mos jenë publikuar në ndonjë portal punësimi detyrimisht, sepse
aktualisht në Kosovë nuk ka bazë ligjore e cila e kushtëzon punëdhënësin (publik ose
privat) që për vende të lira ta njoftoj psh. Shërbimin Publik të Punësimit (Zyrat e
Punësimit) andaj shpeshëher shpalljet mund të jenë të publikuara në vende jo shumë
publike ose të njohura ku çdo kush nuk mund të ketë informacion dhe qasje të shpejtë.

2.3.2. Strategjia e tregut te punës në promovim të QAP-it

Duke pasurparasysh kufizimet financiare, si edhe mënyrën e centralizuar të menaxhimit të
QAP-ve, qëllimi në këtë pike është që të paraqitet një strategji e marketingut e cila mund të
zbatohet lehtë dhe është e përballueshme, por që njëherësh do të sigurojë informimin e
shoqërisë, bizneseve dhe institucioneve përkatëse rreth rëndësisë së QAP-ve, si edhe
përfitimeve që sjellin programet e tyre. Masat e propozuara janë kombinim i veglave dhe
metodave të dizajnuara enkas për tëarritur deri tek një audiencë sa më e gjerë, si edhe për të
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prodhuar rezultate premtuese. Meqë veglat janë paraqitur si pako, subjektet përgjegjëse
mund të zgjedhin të përdorin atë çfarë u përshtatet nevojave të tyre më së miri.

Në vazhdim propozoj ndërmarrjen e disa veprimeve përmes veglave (mekanizmave) të
aplikueshëm dhe praktikë në funksion të idesë për promovim dhe afirmim të QAP në
Mitrovicë.
✓ Fushata online – Interneti është vegla më e lirë dhe më efektive e marketingut që mund
të përdoret për promovimin e aftësimit profesional brenda vendit. Duke qenë se mbi
80.6% e popullsisë në Kosovë (edhe në Mitrovicë) vlerësohet se kanë qasje në internet,
me vetëm një “klik” mund të arrihet deri tek qindra mijëra qytetarë. Në këtë kuptim, një
fushatë online e dizajnuar dhe e menaxhuar mirë ka potencialin që t’u përçojë porosinë
masave të gjera gati pa kurrfarë shpenzimesh. Edhe pse kemi parasysh numrin e
pamjaftueshëm të personelit që aktualisht menaxhon me sektorin e AP-së, jemi të sigurt
se me një ndarje të mirë të punës dhe delegim të qartë të përgjegjësive zbatimi dhe
menaxhimi i fushatës është i realizueshëm.
✓ Webfaqja – Ngjashëm me idenë e të pasurit të një faqe të vetme interneti për një
universitet, ku mund të gjenden informata për të gjitha kolegjet dhe programet e
ofruara, MPMS/APRK duhet të investojë në përgatitjen e një faqeje të unifikuar të
internetit për të 7 qendrat që janë në përgjegjësinë e saj. Ndërsa mund të ketë dhe
argumente në favor të dizajnimit të faqeve të veçanta të internetit për secilën qendër,
ideja është që të ketë një pikë të vetme zyrtare kontakti në internet që praktikantët
potencialë, qytetarët, të papunët investitorët, bizneset dhe të gjitha palët e interesuara të
mund të marrin informata rreth qendrave, kapaciteteve të tyre, performancës së tyre,
profileve të ofruara, kontakteve të tyre etj. Ndërsa delegimi i detyrave dhe përgjegjësive
tek stafi është çështje që del jashtë kontekstit të këtij studimi, i bindur se menaxhimi
dhe mirëmbajtja e faqes së internetit mund të bëhet lehtë me përfshirjen e drejtpërdrejtë
të të gjitha qendrave, nën monitorimin dhe mbikëqyrjen e zyrtarëve në MPMS/APRKsë. Për më tepër, një faqe e vetme e internetit mund ta ulë koston e gjithmbarshme pasi
që do të ketë njëtë vetme në vend të shtatë sish, duke e bërë këtë aktivitet madje edhe
më të përballueshëm në aspektin financiar. Një faqe interneti me informata rreth
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profileve të ofruara, orareve, vendndodhjeve, si dhe procesit të regjistrimit do të rriste
vizibilitetin dhe do të siguronte që qytetarët të jenë të mirë informuar. Ata që duan të
mësojnë më shumë për atë se çfarë janë qendrat për aftësim profesional do të kenë
mundësinë dhe platformën ku të informohen, të fitojnë njohuri, madje edhe t’i dërgojnë
drejtpërsëdrejti pyetje qendrës të cilën e zgjedhin.
✓ Rrjetet sociale – Faqja e internetit e QAP Mitrovicë mund të plotësohej më tej fare
lehtë duke krijuar faqe në Facebook dhe llogari në Twitter. Këtu QAP Mitrovicë do të
ketë mundësinë dhe hapësirën që ta promovojë veten lirshëm dhe të gjejnë mënyrat më
kreative për të tërhequr më shumë praktikantë. Derisa menaxhimi i faqeve në fjalë do të
lihej plotësisht në diskrecion të qendrave ato do të monitoroheshin rregullisht nga
APRK-ja si institucioni kryesor përgjegjës për menaxhimin e AP-së në vend. Derisa
faqja e internetit do të ofronte një hapësirë unike të vetme me forma të standardizuara të
ofrimit të informatave për QAP, faqet në Facebook dhe llogaritë në Twitter do të ishin
hapësira ku qendra do të mund të ndante informata individuale përkitazi me sukseset,
projektet, numrin aktual të praktikantëve dhe të atyre të diplomuar, hapësirat e reja,
projektet e reja etj. Këto faqe do të shërbenin si një mënyrë shumë e mirë e promovimit
online dhe do të ishin vegla marketingu që do të mund të shfrytëzoheshin pa gati
kurrfarë kostoje.
✓ Tjera – strategji tjetër efektive e reklamimit është edhe shpërndarja e informative
përmes telefonave të mençur. Sipas një studimi të realizuar nga një agjenci për
dizajnimin dhe zhvillimin e faqeve të internetit me seli në Mbretërinë e Bashkuar, deri
në vitin 2015 numri i përdoruesve të internetit përmes telefonave celularë do ta kalojë
atë të përdoruesve të internetit përmes kompjuterëve PC. Kështu, një mënyrë efektive
për të arritur deri tek grupi i synuar është krijimi i një aplikacioni për telefona celularë
me informata rreth qendrave për aftësim profesional, që mund të shkarkohet nga Apple
ose Play store.
✓ Marketingu përmes e-mailit mund të jetë po ashtu efektiv në informimin e popullsisë
për çfarëdo lloj zhvillimesh më të fundit në lidhje me qendrat për aftësim profesional.
Për shembull, çdo i papunë i cili është identifikuar nga ana e Zyrës së Punësimit në
Mitrovicë për Punësim mund t’ia japë kësaj të fundit adresën e tij/saj të e-mailit ashtu
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që sa herë që të ketë ftesë të hapur për regjistrim apo çfarëdo lloj përditësimi tjetër, ZP,
ose vet QAP-i, t’ju dërgojë një e-mail të përgjithshëm gjithë të papunëve që dëshirojnë
të ndjekin kurse të aftësimit profesional. Kjo jo vetëm që do të siguronte që çdo i
papunë i regjistruar pranë APRK/ZP për Punësim të informohet rreth QAP-ve, por edhe
se ata informohen rregullisht për çdo ndryshim sa i përket Qendrës së Aftësimit
Profesional. Në fund, por jo për nga rëndësia, seminaret online i shërbejnë gjithashtu
qëllimit të vetëdijesimit rreth qendrave për aftësim profesional, në kuptimin që
bëjnëtransmetimin e trajnimeve profesionale gjersa janë në zhvillim e sipër. Një
përpjekje e tillë u bën të mundur individëve të marrin pjesë në orë mësimi pa qenë
nevoja të jenë të pranishëm, duke mundësuar që personat të cilët nuk e kanë të mundur
të jenë të pranishëm fizikisht në orët e mësimit të mund t’i ndjekin ato.
✓ Kanal në YouTube – Një kanal i veçantë në YouTube i dedikuar për qendrat e
aftësimit profesional është vegël shumë e dobishme dhe efektive për reklamim. Videot
ku tregohen mjediset e klasave, laboratorëve dhe pajisjeve, rrëfimet e suksesit nga ishnxënësit, si dhe intervistat me drejtorin e qendrës, mësimdhënës, praktikantë dhe
pronarë të bizneseve private të cilët kanë marrë në punë të diplomuar të QAP-ve, janë
metoda të dobishme të përhapjes së lajmit për QAP-të.
✓ Fushatat e vetëdijesimit – do të ishin thelbësore për qëndrueshmërinë dhe
funksionalitetin afatgjatë të QAP Mitrovicë. Për shkak të mentalitetit ekzistues që
shumica e të rinjëve (nxënësëve/maturant) do të duhej të shkonin në universitet,
aftësimi profesional është rrallëherë zgjedhja e parë e nxënësve. Megjithatë, duke u
ndihmuar njerëzve të kuptojnë se Aftësimi Profesional mund të japë rezultate po aq
fitimprurëse sa ai akademik, mund të kontribuohet në ngritjen e numrit të nxënësve që
ndjekin QAP-të në Mitrovicë dhe në të gjithë vendin.
2.3.3. Politikat Aktive të Tregut të Punës në Kosovë – PATP

Programet/Masat Aktive të Tregut të Punës nënkuptojnë masat që përbëhen nga përkrahja
dhe intervenimet e përkohshme për individë ose grupe të identifikuara me vështirësi për tu
integruar në punësim në tregun e punës. Në kuadër të këtyre programeve të cilat hartohen
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nga niveli politik-bërës i MPMS-së dhe zbatohen nga APRK përmes rrjetit lokal të Zyrave
të Punësimit dhe Qendrave të Aftësimit Profesional bëjnë pjesë: Programet Praktikë në
Punë, Trajnim në Punë, Subvencionim në Pagë, Punët Publike, Vetëpunësim dhe promovim
i Ndërmarrësisë dhe Aftësim profesional. (Rregullore MPMPS nr.01-2018 për Masat
Aktive të Tregut të Punës).
Praktika në Punë – PNP është masë aktive e tregut të punës që iu ofron pjesëmarrësve
mundësinë e fitimit të përvojës së nevojshme në mjedisin e punës për të filluar në një
profesion të caktuar ose një fushë të karrierës. Praktikë në punë ofrohet për të rritur aftësitë
dhe perspektivat e të diplomuarëve për punësim, duke ofruar qasje në mjedisin e punës dhe
të krijojnë përvojë dhe kontakte me punëdhënësit në mënyrë që të përmirësojnë mundësitë
e ardhshme për punësim. Sipas dispozitave ligjore në Kosovë - Ligjit të Punës Nr. 03/L-212
specifikohet se Puna Praktike e praktikantit me përgatitje pasuniversitare, universitare dhe
të lartë mund të zgjasë më së shumti një (1) vit, ndërsa puna praktike e praktikantit me
shkollim të mesëm mund të zgjasë më së shumti gjashtë (6) muaj. Punëdhënësi i cili pranon
praktikantë në ndërmarrjen e tij, është i detyruar që të ofrojë mbrojtje dhe siguri në punë
duke u bazuar në Ligji e aplikueshme në Republikën e Kosovës. Të gjithë papunësuarit e
regjistruar (aktiv) të diplomuar nga shkollat profesionale, QAP, institucionet e arsimit të
lartë dhe trajnime tjera profesionale të akredituara nga AKK kanë të drejtë të jenë pjesë e
PNP-së. Ndërsa në kuadër të kësaj skeme ata që nuk kanë mundësi të përfshihen në këtë
program janë:
•

Të papunësuarit që nuk janë të regjistruar në ZP, dhe nuk janë aktiv;

•

Të papunësuar të regjistruar të cilët kanë përfituar nga masa e PNP dy herë rradhazi;

•

Të papunësuarit e regjistruar që kanë marrëdhënie të ngushta familjare me
punëdhënësin;

•

Të papunësuarit e regjistruar të cilët janë larguar nga masa PNP si rezultat i mosrespektimit të rregullave të brendshme të punës së punëdhënësit, mos-respektimit të
dispozitave të marrëveshjeve për angazhim të masave aktive të tregut të punës.

Trajnimi në Punë – TNP definohet si masë aktive e tregut të punës, që synon t’iu ofrojë
pjesëmarrësve njohuritë, shkathësitë dhe kompetencat, të cilat janë të nevojshme për të
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kryer punë specifike brenda mjedisit të punës. TNP ofrohet për të rritur perspektivat e
punësimit për të papunësuarit e regjistruar duke përfituar njohuri dhe shkathësi themelore
për kryerjen e një pune gjatë angazhimit në punë. Pra, qëllimi kryesor i TNP-së është të
rritë aftësitë dhe perspektivat e të papunësuarit e regjistruar për punësim. TNP mbështet të
papunësuarit e regjistruar të kenë qasje në mundësitë e trajnimit dhe të kontaktojnë me
punëdhënësit në mënyrë që të përmirësojnë mundësitë e tyre për punësim. MPMS-ja dhe
APRK-ja aplikojnë (favorizojnë) grupet prioritare sipas kushteve të mëposhtme:
(i) kur kompensimi për kandidatë është në dispozicion, por kompensimi i tillë nuk
mund të mbulojë të gjithë kandidatët e interesuar dhe
(ii) kur numri i të papunësuarëve të regjistruar, që janë të interesuar është më i madh se
sa kërkesa nga punëdhënësit.

Nën kushte të tilla, grupet prioritare për TNP mund të përcaktohen në bazë të kualifikimit
dhe në fokus të veçant të pjesëmarrësve të rinj, anëtarët të pakicave apo femrat dhe ata që
jetojnë në zonat e thella rurale, personat me aftësi të kufizuar si dhe përfituesit e asistencës
sociale. Gjithashtu gjatë zhvillimit të këtij programi (TNP) ofrohet në bazë Plani Individual
i Trajnimi, që është në pajtim dhe është nënshkruar nga pjesëmarrësi, punëdhënësi dhe
QAP-i përkatës i APRK-së. Ky plan është një dokument formal i cili përcakton në mënyrë
të strukturuar njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat e nevojshme që do t’i pajisë
pjesëmarrësit për të kryer një punë të veçantë. Të gjithë Punëdhënësit nga sektori privat,
sektori publik, si dhe nga sektori jo-fitimprurës (OJQ-të) kanë të drejtë të jenë pjesë e TNPsë. Para se të hyjnë në një marrëveshje TNP, një proces para- vlerësimi duhet të kryhet për
të siguruar që punëdhënësit i plotësojnë kërkesat minimale për të ofruar TNP. Ndërsa ata
punëdhënës ose kompani pa-të drejtë përfshirje janë: a) Çdo punëdhënës, i cili nuk është në
gjendje të përmbushur kriteret e përmendura më lartë, duke përfshirë edhe ata që operojnë
në sektorin joformal; b)Çdo punëdhënës që është gjetur duke keqpërdorur masën dhe c)
Punëdhënësi, në rastin kur pronar ose menaxher i lartë është anëtar i afërt i familjes së
pjesëmarrësit të propozuar.
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Subvencionimi në Pagë – nënkupton masën aktive të tregut të punës që krijon mundësi
punësimi për të papunësuarit duke subvencionuar punëdhënësit për pagën e të papunësuarit
që t’i rekrutojnë ata së paku për 12 muaj. Subvencionimi i pagës ofrohet për të krijuar
mundësi punësimi afatgjatë, meqenëse të papunësuarit në këtë masë priten të pajisen me
shkathtësi dhe përvojë të mjaftueshme që të mbeten në vende pune ose të gjejnë një punë
tjetër pas përfundimit të periudhës së subvencionimit. Kohëzgjatja e periudhës së masës
Subvencionim i Pagës (SP) përcaktohet me Rregulloren (MPMS) Nr.01/2018 për masat
Aktive të Tregut të Punës, Neni 9, Paragrafi 3. Ku shprehimisht thotë: I papunësuari në SP
përfiton kontratë pune në orar të plotë për më së paku 12 muaj. Kontrata e punësimit në
mes punëdhënësit dhe punëmarrësit nuk mund të jetë më e shkurtër se një vit.
Kushtet e kompenzimit: Subvencioni i pagës i paguhet punëdhënësit për angazhimin e të
papunësuarit si punëtorë me orar të plotë. Vlera e subvencionimit për page do të jetë i
bazuar në 50% të pagës mujore bruto të të papunësuarit, për një periudhë kohore prej 6, 9
apo 12 mujore brenda kontratës njëvjeçare të punës. Mirëpo vlera e subvencionimit nga
APRK, nuk duhet të jetë më e lartë se niveli i pagës minimale mujore të caktuar nga qeveria
e Republikës së Kosovës.
Vlera e saktë e subvencionimit do të përcaktohet nga APRK në bashkëpunim MPMS në
fillim të çdo viti, bazuar në fondet në dispozicion të caktuara nga Buxheti i Kosovës, si dhe
në bazë të fondeve tjera të caktuara nga donatorët dhe organizatat e tjera.
Punëdhënësit të cilët janë të interesuar të përfitojnë nga masa SP-në, varësisht nga
planifikimet buxhetore duhet të përkushtohen të bashkëfinancoj së paku 50% të pagës bruto
mujore për 6, 9 apo 12 muaj. Ndërsa për muajt në vijim 6 muaj, 3 muaj, punëdhënësi
obligohet të paguaj 100% të pagës bruto mujore.
Në rastin e masave të financuara nga donatorët, kompensimi mujor do të vendoset para
fillimit të çdo projekti në bashkëpunim me donatorët. Sugjerohet që donatorët t’i
përmbahen nivelit të pagave të përcaktuara nga Qeveria e Kosovës. Në rastin e
kompensimit të SP-së, punëdhënësit duke përfshirë institucionet publiko-private, kompanitë
dhe organizatat janë të obliguar të zbatojnë të gjitha ligjet në fuqi për tatimin në të ardhura
në Republikën e Kosovës.
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Punët Publike – PP masë aktive të tregut të punës që krijon mundësi punësimi të
përkohshëm duke implementuar projekte publike që absorbojnë fuqi punëtore dhe që
mirëmban dhe rehabiliton asetet komunale dhe të hapësirave publike. Punët publike
ofrohen për të krijuar mundësi punësimi dhe rritje të punësueshmërisë së të papunëve të
regjistruar, përmes ofrimit të përvojës së punës dhe trajnimit në punë. Objektivat e masës së
PP-së janë:
•

Gjenerimi i punësimit të përkohshëm për të papunët afatgjatë përmes projekteve
intensive që absorbojnë fuqi punëtore, për personat të cilët janë të regjistruar në ZP
si pranues aktivë të asistencës sociale;

•

Mirëmbajtja pasurive (aseteve) komunale dhe të hapësirave publike;

•

Përforcimi i bashkëpunimit ndërmjet administratës qendrore dhe atyre lokale dhe
zhvillimi i kapaciteteve administrative lokale për implementimin, menaxhimin dhe
mbikëqyrjen e programeve aktive të tregut të punës;

Në këtë masë mund të përfshihen projekte, si p.sh. rigjenerimi urban, mirëmbajtja dhe
riparimi i infrastrukturës komunale dhe hapësirave publike, ruajtja dhe rehabilitimi i
mjedisit. Projektet e PP-së do të propozohen nga komunat, institucionet dhe kompanit
publike të cilat dërgohen te Ministri Punës dhe Mirëqenies Sociale. Sipas Rregullore
Nr.1/2018 për Masat Aktive të Tregut të Punës, projekt propozime duhet të plotësojnë së
paku këto kritere:
•

Vendpunishtet e propozuara të projektit duhet të jenë prona publike, që nuk janë
subjekt i ndonjë kontesti pronësor;

•

Fushëveprimi i secilit projekt duhet të mundësojë së paku dy (2) muaj punësim të
përkohshëm për një person të papunë.

•

Gjatë zbatimit të projekteve, kontraktorët nuk lejohen të paguajnë pjesëmarrësit më
pak se paga minimale e përcaktuar nga Qeveria e Kosovës.

•

Kohëzgjatja e projekteve të punëve publike mund të jetë nga 2 muaj deri në 12
muaj, me mundësi vazhdimi edhe për një vit.
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Vetëpunësimi – VV Elementet kryesore të një programi të suksesshëm të vetëpunësimit
përfshijnë një proces të drejtë dhe konkurrues të aplikimit, trajnime në shkathtësi themelore
të biznesit, përgatitjen e një plani të qëndrueshëm e të realizueshëm të biznesit, mbështetje
financiare (përmes sigurimit të granteve) për të nisur një biznes dhementorim dhe këshillim
me shërbime për biznese. Objektivi kryesor i Programit është që të sigurojë mundësi për t’i
regjistruar personat e papunë për ta nisur një veprimtari biznesi. Në këtë rast, vetëpunësimi
aplikohet si masë aktive e tregut të punës për ta nisur një veprimtari biznesi apo mundësi
për t’u bërë i vetëpunësuar. Ai përfshin trajnimin/këshillimin, mbështetjen financiare dhe
shërbimet këshilluese për personat e papunë me kualifikime dhe shkathtësi të tjera për të
qenë të suksesshëm në bizneset e tyre. Vetëpunësimi është masë aktive e tregut të punës e
propozuar si një nga mjetet për zgjidhjen e papunësisë në Kosovë, një prioritet identifikuar
në strategjisë sektoriale 2014-2020 të MPMS, pjesë e rregullores për Masat Aktive të
Tregut të Punës. Programi i Vetëpunësimit është dizajnuar që të mbështesë krijimin e
veprimtarive të qëndrueshme afariste apo kompanive që janë në gjendje të arrijnë sukses në
tregje konkurruese. Programi zbatohet përmes një procesi konkurrues, për ta nxjerrë
kthimin më të lartë të mundshëm të investimit. Procesi i përzgjedhjes së aplikantëve synon
të sigurojë transparencë dhe konkurrencë të drejtë dhe të mbështesë idetë dhe planet e
biznesit që janë të mirat, më të veçantat dhe më fitimprurëset që garantojnë rezultate të
qëndrueshme.
Përzgjedhja e veprimtarive më të mira të biznesit apo kompanive do të bëhet në tri faza. Së
pari, personat e papunë të regjistruar paraqesin idenë e tyre të biznesit pranë Zyrës së
Punësimit në komunën e tyre. Aplikantët me idenë më të mirë të biznesit do të ftohen për të
marrë pjesë në trajnimin “Fillo biznesin tuaj” në QAP në rajonin e tyre dhe në fund do të
kalojnë nëpër një testim me shkrim. Aplikantët që marrin më shumë se 70% në testin e tyre
me shkrim, do të ftohen që të dorëzojnë planin e tyre të biznesit. Të gjithë kandidatet do te
mbështetënngakonsulentë profesionist, të cilët do ti ndihmojnë për ti zhvilluar planet e tyre
të biznesit. Planet e biznesit janë versione më të përpunuara të idesë së biznesit, të
përshkruara sipas formularit në shtojcën 12. Si pjesë e vlerësimit të planeve të biznesit,
kandidatët do te prezantojne planet e tyre te biznesit para komisionit vlerësues. Fituesit e
shpallur do të regjistrojnë biznesin e tyre pranë Agjencisë së Regjistrimit të Bizneseve të
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Kosovës, dhe do të nënshkruajnë një kontratë 24 mujore për të marrë grantin dhe
mbështetjen teknike.
Atësimi Profesional – AP nënkupton masën aktive të tregut të punës që përbëhet nga
aktivitetet për t’ju ofruar punëkërkuesve të regjistruar dhe të papunësuarve njohuri,
shkathtësi, kompetencat dhe qëndrimet që kërkohen për punësim në një profesion të caktuar
ose për një grup të profesioneve që janë të lidhura. Aftësim profesional ofrohet për të
përmirësuar punësueshmërinë e punëkërkuesve të regjistruar dhe të papunësuarve duke
përfituar njohuri, shkathtësi dhe kompetenca të nevojshme për profesionet në tregun e
punës. Në kuadër të kësaj mase janë trajnerët që njihen s’i persona të kualifikuar, me
përvojë pedagogjike dhe profesionale, i cili jep aftësim teorik dhe praktik në QAP. Ndërsa
Kandidat (për kualifikimin) - është çdo person, që kërkon të certifikohet për të arriturat në
mësim të përvetësuara qoftë nëpërmjet mësimit formal, joformal ose atë informal”, (nga
Ligji nr. 03/L-060, 7 Nëntor2008, mbi Kualifikimet Kombëtare). - Kualifikimi - është
vërtetim zyrtar i përvojës arsimore ose arritjeve të individit, I cili mund të njoh përfundimin
me sukses të një kursi të arsimit dhe aftësimit apo realizmin e kënaqshëm në një test ose
provim dhe/ose paraqet kërkesat e një individi për të hyrë ose përparuar në profesion. Certifikatë - është një dokument zyrtar i cili lëshohet pas përfundimit të suksesshëm të një
kursi, program të arsimit dhe aftësimit ose pas kalimit të provimit në një institucion të
arsimit dhe aftësimit i regjistruar dhe licencuar sipas rregullit, (nga Ligji Nr. 02/L-24, 22
Korrik 2005, mbi Arsimin dhe Aftësimit e të Rriturve, nga Ligji Nr. 02/L-42, 23 Shkurt
2006,

mbi

Arsimin

dhe

AftësiminProfesional).

- Certifikimi – një njohje zyrtare e të arriturave e cila njeh përfundimin e arsimit dhe
aftësimit, ose realizimittë kënaqshëm në një test ose provim. Në kontekst të arsimit dhe
aftësimit për të rritur është një shprehjeformale e arritjeve të nxënësve (në lidhje me
shkathtësitë, njohuritë dhe qëndrimet), (nga Ligji Nr. 02/L-24, 22 Korrik 2005, mbi Arsimin
dhe Aftësimit e të Rriturve).

- Njohja e mësimit paraprak - nënkupton procesin e vlerësimit të njohurive, shkathtësive
ose kompetencave më të gjëra, të cilat një individ i ka arritur më herët, nëpërmjet mësimit
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formal, joformal ose informal. Kjo njohuri praktike do të shfrytëzohej për ti dhënë mundësi
individit që të avancohet ose të lirohet për një pjesë të kursit ose kredisë drejt kualifikimit.
- Moduli - është pjesë përbërëse e kualifikimit e cila paraqet pjesën më të vogël të
kualifikimit e cila mund të certifikohet me të drejtën e saj. Moduli përbëhet nga një mori të
njohurive, shkathtësive dhe kompetencave të kuptueshme të shprehura në formë të
rezultateve të mësimit dhe kriterit të ndërlidhur të vlerësimit.
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3. DEFINIMI I PROBLEMIT

Mos përputhja e programeve me kërkesat e tregut të punës - Problemi dhe sfida
kryesore e identifikuar është dhe ka të bëjë me mos-përshtatjen e programeve të edukimit
dhe mungesa e një korzine strategjike për aftësim dhe trajnim profesional e cila do t’i
përgjigej nevojave dhe kërkesave që ka tregu i punës në Komunën e Mitrovicës. Aktualisht
në Kosovë, në Institucionet e Arsimit dhe Aftësimit Profesional sipas një kërkimi del se
ofrojnë rreth 140 profile nga sektorë të ndryshëm ekonomik relevanca e të cilëve
vazhdimisht duhet të rishikohet dhe të përshtatet me kërkesat e tregut të punës, përfshirë
optimizmin gradual të rrjetit të IAAP. Sfidë mbeten zhvillimi i kapaciteteve për analizën e
nevojave për shkathtësi dhe kapaciteteve për parashikim, numri i kufizuar i standardeve të
profesionit, rishikimi dhe zhvillimi i kurrikulave sipas standardeve të profesionit, trajnimi i
mësimdhënësve/trajnerëve dhe instruktorëve, pajisja e punëtorive, materialet mësimore dhe
mbështetëse dhe realizimi i praktikës profesionale. Në Mitrovicë shkollat profesionale
duhet të plotësojnë kërkesat e cilësisë dhe të përgatiten për procesin e akreditimit që do të
bëhet nga Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve, në përputhje me legjislacionin e
aplikueshëm. Nuk ka evidencë të saktë nëse në përmbajtjen aktuale, trajnimet e ofruara nga
QAP-at janë të kërkuara në tregun e punës. QAP-at, në baza jo të rregullta dhe për nevoja të
brendshme të tyre zhvillojnë studime lidhur me kërkesën në treg për profesione në regjionet
të cilat i mbulojnë. Për më shumë mungojnë të dhënat për profesionet të cilat i kërkon tregu
i punës, dhe që nuk ofrohen nga QAP-at. Sa më sipër, është e domosdoshme që Ministria të
zhvillojë një sistem efikas për përcjelljen e vazhdueshme të ndryshimeve në tregun e punës.
Është me rëndësi që të realizohet një analizë e hollësishme e secilës QAP për të studiuar
kërkesën për profesionet e ofruara, si dhe të bëhet një analizë e shpenzimeve dhe
përfitimeve (kost-benefit) për secilin profesion. Gjetjet nga kjo analizë do të informonin
Ministrinë për përmirësimin e ofertës së trajnimeve në profesioneve të reja, profilizimin e
profesioneve ekzistuese, identifikimin e trajnimeve për të cilat do të ishte më ekonomike të
ofroheshin në bashkëpunim me ndërmarrje (trajnimi i kombinuar në QAP dhe ndërmarrje)
dhe po ashtu do të tregonin se cilat trajnime do të ishte më ekonomike të kërkohen nga
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jashtë. Një sistem i qëndrueshëm dhe funksional i trajnimit apo aftësimit profesional përveq
të tjerash përbëhet edhe nga katër faktorë shumë të rëndësishëm të cilët kanë sinergji
optimale mes tyre, ku bëjnë pjesë qeveria, odat ekonomike, punëdhënësit, të rinjët dhe
prindërit – ose mungesa e koordinimit mirfilli mes tyre.
Mungesa e materialeve dhe teksteve –gjithashtu, kam konstatuar se materialet e
zhvilluara nga mësimdhënësit/trajnerët, në mungesë të teksteve mësimore në Arsim dhe
Aftësim Profesional paraqesin një sfidë të vërtetë apo edhe mungesa e lëndës së parë për
kurset që ofrohen në Qendrën e Aftësimit Profesional në Mitrovicë reflekton në cilësinë e
trajnimit të ofruar dhe në vonesat gjatë zhvillimit të trajnimeve. Pastaj ka nevojë që të
ngrihet kapaciteti i mësimdhënësve dhe trajnerëve në shkollat profesionale për zhvillimin e
materialeve mësimore dhe mbështetëse sipas kërkesave të kurrikulit, dhe duke u bazuar në
nevojat e sektorëve ekonomikë që ka Komuna e Mitrovicës.
Procedurat e akreditimit të programeve në AAP - e definojnë qartë se të gjitha
kurrikulat duhet të jenë modulare, të bazuara në kompetenca dhe me kritere të qarta
vlerësimi. Të gjitha këto do të zhvillohen në Kurrikulën bërthamë për AAP, e cila do të jetë
në përputhje më parimet e Kornizës së kurrikulit për arsim parauniversitar, dhe me kërkesat
e Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve. Kurrikula bërthamë për AAP duhet të përmbushë
nevojat e sektorëve ekonomikë, dhe të shërbejë si udhërrëfyese për zhvillimin e
standardeve të profesioneve dhe kornizave kurrikulare të profileve profesionale. Kurrikuli
bërthamë për AAP duhet të ofrojë më shumë orë të praktikës profesionale, si dhe më shumë
përmbajtje specifike të profesionit. Gjatë procesit kalimtar është me rëndësi që kurrikuli
bërthamë për AAP të mundësojë fleksibilitet për disa profile, bazuar në kapacitetet
përkatëse të shkollave, për të zhvilluar më tutje qasjen e të mësuarit me bazë në vendin e
punës (siç e mundëson Agjencioni i Punësimit të republikës së Kosovës përmes
komponentave, praktikë dhe trajnim në vendin e punës) sepse deri tani është konsttauar se
edhe në Mitrovicë por edhe në nivel vendi ka mangësi serioze në punën praktike dhe
praktikën profesionale dhe se i gjithë koncepti i AAP është dhe duhet të jetë i ndërtuar mbi
praktikën profesionale në shkollë dhe në ndërmarrje, ku sfidë tjetër mbetet mungesa e
pajisjeve të punëtorive për realizimin e mësimit praktik në shkollë, sepse institucionet e
Arsimit professional (publik) e kanë tejet t vështirë dhe thuaja të pamundur ta ndjekin
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trendin e zhvillimit që ndodhë në sektorin privat . Problem tjetër vazhdon të mbetet
mungesa e bashkëpunimit me sektorin e biznesit, në ofrimin e përgatitjes adekuate
profesionale dhe realizim të punës praktike të kandidatëve gjatë aftësimit profesional.

Mungesa e këshillimit dhe orientimit në karrierë - Këshillimi dhe orientimi në karrierë
është një shërbim i domosdoshëm për një sistem funksional të AAP-së në vend. Ky
shërbim, përmes këshilltarëve të karrierës, do të sigurohet për të gjitha shkollat e AAP-së.
Problemi i qëndrueshmërisë së qendrave të kompetencës dhe zhvillimi i mëtejshëm i tyre
Me ndihmën e partnerëve zhvillimorë është investuar në infrastrukturën dhe burimet
njerëzore të këtyre institucioneve, por sfidë mbetet qëndrueshmëria e tyre financiare dhe
menaxheriale, si dhe shndërrimi i tyre në qendra që ofrojnë shumëllojshmëri të shërbimeve.
Formula për financimin e AAP-së duhet të rishikohet dhe të adaptohet me nevojat e arsimit
dhe aftësimit profesional, dhe, në veçanti, të qendrave të kompetencës. Duhet të avancohen
rregulloret për mundësitë e gjenerimit dhe shfrytëzimit të mjeteve vetanake përmes
zhvillimit të aktivietve me anë të së cilave do të evitohej edhe problem i materialit apo
lëndës së parë për Qendrat e Aftësimit Profesional por edhe do të sigurohej një standard më
i mirë në zhvillimin e procesit mësimor dhe modular përmes fondit të krijuar nga realizimi i
punëve dhe aktiviteteve profesionale.
Bashkëpunimi i pa-mjaftueshëm i QAP- me bizneset dhe partnerët social. Bashkëpunimi
me bizneset dhe partnerët social (si odat ekonomike dhe ato zejtare dhe shoqatat e
sektorëve të ndryshëm) dhe përfaqësuesit tjerë të odave që funksionojnë në kuadër të
marrëveshjeve bilaterale si ajo Kosovare-Gjermane, Oda Zejtare e Dortmundit, Oda
Amerikane e Kosovës, e tjera, për ofrimin e aftësimit dhe ri-aftësimit profesional në
ndërmarrje mbetet i kufizuar, por nuk është se ka shumë bashkëpunim në nivel lokal në
Mitrovicë të konkretizuar dhe si formë organizimi. Në vitin 2015, 244 punëkërkues kanë
marrë pjesë në trajnimin e kombinuar që mbahet në QAP dhe ndërmarrje, numër ky
dukshëm më i vogël në vitin 2016 prej vetëm 95 pjesëmarrësve (në nivel Kosove). Nga
praktika e deritashme, pengesë kryesore për këtë formë të trajnimit është pamundësia për të
paguar sigurimin në punë (€3.5 për pjesëmarrës) e që po ndikon në mungesën e interesimit
të ndërmarrjeve për të pranuar të trajnuarit nga QAP-at. Përkundër faktit që në Manualin
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Operacional për Trajnim në Punë të vitit 2014, të hartuar nga MPMS, theksohet se
Departamenti për Punë dhe Punësim i MPMS-së (tash APRK, 2018) paguan sigurimin në
punë për pjesëmarrësit e angazhuar në trajnim në punë/kompani, në praktikë ky obligim
nuk është realizuar, por që në Plan të Veprimit parashihen të mbulohen, për një numër të të
trajnuarve. Për të papunët dhe punëkërkuesit, kjo formë e trajnimit ju ofron mundësi të
fitojnë përvojë në vendin e punës, si dhe kjo përvojë mund të shpie në punësim në
ndërmarrjet ku realizohet puna praktike.

Objektivat e Hulumtimit:

1. Edukimi Profesional - Identifikimi i kapaciteteve dhe profileve aktuale të
Aftësimit Profesional në raport me nevojat e vazhdueshme të Tregut të Punës në
Kosovë;
2. Sistemi i vlerësimit – A ka në Kosovë një sistem të vleresimit të kërkesave të tregut
të punës si mekanizëm për vendosje të priorieteve në Edukim dhe Arsim
Profesional;

3. Strategjia e Marketingut - Si ndikojnë strategjitë e marketingut në tregun e punës;
4. Kërkesa e Tregut të Punës – Fushat me potencial dhe prioritet për invesim në të
ardhme në AAP, modalitete e bashkëpunimeve dhe krijimi i një sistemi të
qëndrueshëm;
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Parashtrimi i hipotezave.

Hipotezat e punimit janë:
•

[H1] Edukimi profesional në Kosovë nuk i plotëson kërkesat e tregut të punës;

•

[H2] Në Kosovë nuk ka një sistem të rregullt vlerësimi të kërkesës së tregut të
punës;

•

[H3] Nuk ka Strategji efektive të marketingut që jep rezultate ndaj kërkesës së
tregut të punës;
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4. METODOLOGJIA

Realizimin e këtij studimi e kam arritur duke u mbështetur në metodologjinë e kombinimit
të informacioneve cilësore dhe krahasuese në literaturën e brendshme dhe ndërkombëtare
s’i dhe duke ju referuar të dhënave sasiore të cilat e kanë përmbushur pjesën e përmbajtjes
dhe strukturimin teknik dhe profesional të punimit. Nga aspekti metodologjik, në suazat e
hulumtimit janë përdorur:
Tabela 9. Metodologjia e Hulumtimit
Metodat e hulumtimit:

Qasja e hulumtimit:

Instrumentet të
hulumtimit:

Metodat kuantitative- anketë

Litarura, mbledhje e të
dhënave dhe anlizim

Metodat krahasimore-

Anketim-analizim

literatura

Litaratura
Burime të hapura
Pyetësorë
Raste të studimit

Rezultatet dhe konkluzionet

Literatura për referencë dhe qëllim ka pas vënjen në pah të rasteve praktike në kontekst të
ndërlidhjes së strategjive të ndryshme lokale të trajnimit dhe aftësimit profesional të
evidentuara dhe cilësuara s’i raste suksesi dhe në të njejtën kohë duke targetuar faktorët të
cilët kanë ndikuar në prezantimin e një sistemi jo-efikas dhe të pa-qëndrueshëm në vendin
tonë, specifikisht në Mitrovicë!
Gjatë renditjes dhe përpunimit të informacioneve kam përdorur hulumitimin e realizuar
përmes anketave ku kam arritur të identifikoj situatën aktuale dhe pritjet për rekomandimet
e ardhshme duke analizuar gjendjen dhe perspektivën e punëkërkuesëve në raport me
trajnimet profesionale dhe përparsitë që ata kanë arritur përmes këtyre trajnime e poashtu,
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kam matur edhe efektin që këto trajnime kanë nga ana e punëdhënësve – në kuptim të
kënaqshmërisë për përmbushje të nevojave dhe kërkesava që këta kanë për vendet e lira të
punës.
Kjo metodë ka lehtësuar procesin e hulumtimit që gjatë gërshetimit të informacioneve të
marra edhe nga literatura, të arrijë që të identifikoj pjesën e rekomandimeve të cilat do të
ishin të integruara në një sistem të një kornize strategjike për ndërveprim lokal me fokus
trajnimet profesionale drejtë përmbushjes së nevojave që ka tregu i punës në komunën e
Mitrovicës.
Mbledhja e të dhënave përgjithësisht është realizuar nga: referencat indirekte të cilat i kam
hasur në literaturë, raporte, institucione, buletine, startegji, autorë, libra, etj, dhe pjesa e
drejtëpërdrejtë përmes anketimit, ku kam realizuar gjithësejt 74 anketime prej të cilave 30
me punëkërkeus që ishin duke vijuar trajnimin në Qendrën e Aftësimit Profesional në
Mitrovicë dhe me 44 me subjekte të ndryshme afariste. Te pyetësori me punëkërkues kam
parashtruar gjithësejt 14 pyetje ndërsa të bizneset 4 pyetje dhe komente.
Metoda që është përdorur edhe sipas referencave të dhëna nga mentori im, më ka ndihmuar
shumë në ndërtimin strukturor dhe kronologjik të temës e gjithashtu edhe në arritjen e një
pasqyre të qartë lidhur me situatën në të cilën gjendet struktura profesionale-arsimore në
Mitrovice dhe nevoja për ristrukturim që ky sistem ka, përmes një kornize strategjike për
ndërlidhje në mes të programve të trajnimit dhe kërkesave të tregut lokal të punës
(Mitrovicës).
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5. PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE

Rezultatet nga referencat dhe rekomandimet e shtjelluara gjatë punimit.
•

Identifikimi i faktorëve esencial për rezultate në fushën e AP-së.

Fillimisht janë identifikuar disa faktor suksesi që janë hasur te pjesa e shqyrtimit të
literaturës e që ndërlidhen ngushtë me trajtimin substancial të tezës sime sa i përketë
kornizës staregjikë të programeve të trajnimit profesional. Specifikisht, në pjesën më të
madhe të literaturës ndërkombëtare, kam vequar rëndësinë e madhe që i kushtohet
programeve stimulative (me pagesë) të cilat qeveritë e vendeve si; Anglia, Suedia,
Gjermania dhe vende të tjera i aplikojnë kur kanë për qëllim të arrijnë:
1. Përgaditjen e kuadrit profesional për nevojat e tregut të punës;
2. Adresimin e problemit të papunësisë;
3. Përcjelljen e trendeve dhe dinamikës së zhvillimit në sektorin privat përmes
ndërveprimit dhe intensifikimit të rolit, edukim-industri-qeveri (shkollat,
punëdhënësit, shteti). dhe
4. Fuqizimin dhe zhvillimin profesional dhe infrastrukturor të QAP-ve, reformimin e
sistemeve të trajnimit;
Pjesa tjetër ka të bëjë me ndërtimin e një koncepti se s’i realisht duhet të funksioni një
sistem i qëndrueshëm dhe efikas i programeve të trajnimit dhe edukimit profesional në
përmbushje të nevojave që ka tregu i punës duke gërshetuar impaktin social, ekonomik dhe
strukturor të arsimit në Mitrovicë më planifikimin për një korinzë të re. Krejt kjo analizë,
na shpie te përcaktimi i roleve që secili prej faktorëve të lartëpërmendur duhet të ketë në
gjithë këtë studim.
Në fillim të temës kam potencuar ndërlidhjen jo të mirë në mes të strukturës arsimore në
Mitrovicë sa i përketë kërkesave dhe përgjegjjeve që tregu kërkon sepse shkollat e mesme
profesional, qendra e aftësimit profesional dhe institucionet e tjera të akreditura që merren
me edukim profesional në fakt nuk kanë arritur ta ndërtojnë një sistem siç kërkohet e i cili
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fillimisht duhet cekur se nuk ka sinergji me sektorin e industrisë-punëdhënësve dhe s’i i
tillë ky sistem nuk “komunikon” mjaftueshëm në mes vete që ndikon mjaftueshëm që
adresimi i problemit të papunësisë mos të arrihet në nivel efektiv edhe për shkak të
mungesës së një sistemi konkret i cili do të përcjellte dinamikën e zhvillimit dhe riprofilizimit të industrisë duke përshtatur këto ndryshime me sistemin e edukimit
(trajnimeve) përmes fasilitimit nga ana e Qeverisë ose mekanizmave të pushtetit lokal të
cilët njohin nga afër natyrën dhe kërkesat e secilës industri. Rezultati më i pritshëm është që
të bëhet harmonizimi i arsimit dhe aftësimit profesional me kërkesat e tregut të punës në
vend dhe më gjerë dhe krijimi i një sistemi të hapur të arsimit për të rriturit. Dhe duke marr
parasyshë dallimet në zhvillim ekonomik që ka Komuna e Mitrovicës të mirren s’i
parametër të gjithë elementët strukturorë të organizimit të tregut të punës dhe të fokusohet
sistemi i trajnimeve profesionale dhe specifike për programet që kërkohen për minimalisht
10 vitet e ardhëshme në tregun e punës në Mitrovicë.
Pra, nga niveli i përgjithshëm i analizave, rezultatet duhet të jenë të orientuara në atë që të
gjitha profilet profesionale që ofrohen në shkollat e mesme profesionale në Mitrovicë të
jenë të harmonizuara me nevojat e tregut të punës duke ndjekur praktikat më të mira
Europiane që përmes programeve aktive (PATP-ve) të tregut të punës të subvencionohen
punëkërkuesit dhe bizneset e që rrjedhimit do të identifikonte gradualisht sektorët ku
punësueshmëria ka më shumë qendrueshmëri që më pastaj strukturat dhe mekanizmat
shtetëror të njohin më mirë fushat e nevojshme për interevenim në këtë aspekt që do të
ndihmonte në krijimn e një sistemi efikas dhe efektiv të trajnimeve profesionale tërësisht të
lidhur dhe ndërvarura me nevojat progresive të tregut të punës.
5.1. Faktorët potencial për arritje të rezultateve dhe përmirësim të situates
aktuale.

•

Aftësimi Profesional të bëhet atraktiv dhe i dobishëm për individët dhe
shoqërinë.
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Gjatë viteve të fundit, arsimi ka marrë rol udhëheqës në ambientin e të mësuarit në Kosovë
që është e kuptueshme duke pasur parasysh kushtet gjatë dekadës së fundit të shekullit të
kaluar dhe faktin se kosovarët janë popull i ri në moshë (45% e popullsisë nën 30 vjeç).
Vetëm në këto 4-5 vjetët e fundit janë bërë shumë përpjekje nga institucionet e Kosovës në
përgjithësi për të rifituar rëndësinë e kësaj teme, e sidomos të brezave të rinj. P.sh, nëse në
fillet e tij, rrjeti i QAP-ve u themelua me qëllim që të ndihmohet rimëkëmbja e Kosovës,
tani roli i këtij rrjeti ka kaluar në ngritjen e aftësive dhe kompetencave që u ndihmojnë
individëve të punësohendhe në këtë mënyrë përkrahet cilësia e fuqisë punëtore të Kosovës
si dhe zhvillimi ekonomik i saj.
Ky ndryshim krijon disa sfida:
- QAP duhet të konkurojë karshi opcioneve të AAP-së për mësim të individëve;
- QAP duhet t’u shpjegojë individëve dhe komuniteteve se ka dhe opcione të tjera të cilat
garantojnë punësim, e jo vetëm diplomat universitare;
- QAP duhet të thyejë imazhin se mbështet vetëm punëkërkuesit e regjistruar;
- QAP mund të përplotësojnë, vazhdojnë arritjet e mësimit paraprak të individëve apo mund
të jetë si njëfarë kursi i shpejtë për të kompensuar mungesën e arritjeve të tilla;
- Punësueshmëria në të shumtën e rasteve varet nga kombinimi i arsimit dhe aftësimit;
- Dhe së fundi, por jo më pak e rëndësishme, të gjitha profesionet janë njejtë të rëndësishme
për zhvillimin e shoqërisë së Kosovës dhe të vetë individëve;
•

AP të bëhet gjithëpërfshirës për të gjithë të interesuarit.

Target grupi kryesor i kurseve të ofruara nga QAP-at janë punëkërkuesit e regjistruar –
kyesisht të rinjtë. Të gjitha dokumentet strategjike të politikave të fundit rekomandojnë që
qasja në trajnime të hapet më shumë edhe për:
- Grupet e pafavorizuara, të cënueshme dhe për pakicat,
- Të rinjët që nuk vijojnë shkollimin (grupi NEET),
- Gratë e reja, veçanërisht të zonave rurale,
- QAP-at të përkrahin tranzicionin nga shkolla në punë për të rinjtë, duke ofruar trajnime
specifike dhe shërbime këshillimi;
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Analizat e shtjelluara deri tani japin sinjale se përgjithësisht institucionet e Arsimit dhe
Aftësimit Profesional nuk janë sa duhet të ekspozuara dhe promovuara ndaj grupeve
shoqërore në përgjithësi, andaj duhet që në kuadër të rishikimit të politikave që e
rregullojnë këtë fushë të ndërmirren masa dhe të plotësohet kjo hapsirë duke u shëndërruar
në institucione gjithpërfshirëse për të objektivizuar qëllimet e plota drejt arritjes së
sukseseve.

•

Koordinimi dhe përkrahja e donatorëve:

- Bashkëpunimi ndërmjet donatorëve dhe institucioneve të Kosovës jo gjithmonë ka pasur
efektin e pritur, shpesh janë vërejtur duplifikime dhe mungesa të vazhdimësisë, andaj
Qeveria e Kosovës ka arritur të instaloj mekanizmat e koordinimit të donatorëve por
megjithatë ka hapësirë që këto të bëhen edhe më funksionale ndërmjet Ministrive (të linjës)
për arritje të qëllimeve dhe shtim të vëllimit të projekteve që përkrahin edukimin
profesional s’i investim i drejtëpërdrejtë në punësim dhe zhvillim ekonomik.
- Gjithashtu, donatorët duhet të paraqesin praktika të mira në përfshirjen e të gjitha palëve
të interesit në projektet e tyre. Efekti i trajnimit duhet të planifikohet, monitorohet dhe
raportohet me kujdes që të arrihen rezultatet e kërkuara andaj, edhe bashkëveprimi me
bizneset, komunitetet lokale dhe me partnerët socialë duhet të jenë pjesë e secilit trajnim të
planifikuar në mënyrë që analiza e sfidave dhe arritja
objektivit

të

e rezultatetve të jetë pjesë e

secilit

akterë.

- Nevojitet përkrahje shtesë për ngritjen e aftësive profesionale të trajnerëve dhe hartimi i
kurrikulave, instrumenteve të vlerësimit, sistemet e brendshme dhe të jashtme të sigurimit
të cilësisë, të jenë të vazhdueshme dhe adaptive sipas kërkesave dhe dinamikës që ka tregu i
punës. Duhet që në teren të punohet shumë që të rritet numri i të interesuarve (kandidatëve)
në QAP-a.
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Po ashtu, vlerësoj se fushatat e ndërgjegjësimit (informimit) duhet të jenë prioritet i
Departamenteve dhe insitucioneve qëndorere që janë ambrella e sistemit të APP-së në
Kosovë, dhe kjo të jetë pjesë në procesin e planifikimit vjetor për të parë dhe analizuar se
cilat janë kërkesat e punëdhënësve, si të gjindet trajnimi adekuat nga perspektiva e
punëkërkuesëve ose si të kërkohet punë si dhe përgatitja për aplikim dhe të tjera.
Realisht nga të gjitha analizat kam vërejtur se është jashtëzakonisht e dobishme dhe e
nevojshme që decentralizimi operacional/menaxherial i Qendrave të Aftësimi Profesional
dhe institucioneve të tjera që ofrojnë programe të edukimit dhe trajnimit profesional të
bëhet sa më shpejtë sepse kjo qasje do të rriste mundësitë për vetë-menaxhim të fondeve
nga të hyrat që krijojnë këto institucione dhe kjo qasje do të shtonte vëllimin e punës dhe
rritjen e intenzitetit të saj duke krijuar çdo herë e më shumë një ambient të favorshëm dhe
atraktivë për qytetarët e kategorive të ndryshme në Kosovë.
•

Vlerësim dhe analiza e Strategjisë së Bashkimit Evropian “EU 2020”

Strategjia evropiane e punësimit synon të krijojë më shumë vende pune dhe bazohet në
strategjinë e përgjithshme për zhvillim të njohur si "Evropa 2020". Ky dokument përmban
pesë objektiva kryesore që kanë të bëjnë me punësimin, inovacionin, edukimin, përfshirjen
sociale, dhe energjinë që synohen të arrihen deri më 2020 (European Commission, Europe
2020: Europe’s Growth Strategy).
Sa i përket punësimit, objektivi është që të arrihet shkalla e punësimit në 75% e
grupmoshës 20-64 vjeç. Kjo synohet të arrihet përmes tri programeve:
a) lëvizja e të rinjve,
b) programi për shkathtësi dhe punë të reja, dhe
c) platforma kundër varfërisë dhe përjashtimit social.
Programi “Të rinjtë në lëvizje” është një gërshetim i politikave mbi edukimin dhe
punësimin e të rinjve. Papunësia e të rinjve nën 25 vjeç arrin shkallën e 20% dhe rreth 7.5
milion të rinj (15-24 vjeç) nuk janë as në punë dhe as në shkollim apo trajnim (NEET).
Andaj qëllimi i këtij programi është ta bëjë shkollimin dhe trajnimin më relevant ndaj
nevojave të të rinjve, t’u mundësohet të rinjve të shkollohen apo trajnohen edhe në shtetet
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tjera përmes ofrimit të granteve të ndryshme. Pjesë e kësaj është edhe projekti “Progress
Microfinance” që u ofron të rinjve kredi nën 25.000 euro për themelimin ose zgjerimin e
një biznesi.
Kredia nuk u jepet direkt ndërmarrësve të rinj por ua mundëson disa institucioneve
mikrofinanciare të përzgjedhura që të rrisin shkallën e huadhënies duke
a) lëshuar garancione për ndërmarrësit e rinj, që nënkupton ndarjen e riskut me
huadhënësin;
b) duke ofruar fonde për të rritur dhënien e kredive të vogla.
Programi për shkathtësi dhe punë të reja synon t’i pajisë njerëzit me shkathtësi të duhura
për punët e sotshme dhe të nesërme, zbatimin e reformave që kanë të bëjnë me fleksibilitetin
dhe sigurinë në tregun e punës (koncepti “flexicurity”), dhe përmirësimin e kualitetit të
punës dhe kushteve të punës. Ndërkaq, platforma kundër varfërisë dhe përjashtimit social
synon që t'u ndihmojë shteteve të BE-së të largojnë 20 milion njerëz nga varfëria dhe
përjashtimi social.

5.2.

Rasti i Shqipërisë (strategjitë që aplikohen në nivele të bashkive)

Strategjia Sektoriale e Punësimit 2007-2013 – Objektivi kryesor i saj ishte që deri në vitin
2013 të ulë nivelin e papunësisë në nivelin e papunësisë së vendeve të BE-së. Për ta arritur
këtë, strategjia parashite uljen e nivelit të papunësisë me 0.3% çdo vit, rritja e të punësuarve
me 5% çdo vit dhe 20% e të regjistruarve si të pa punë të marrin pjesë brenda vitit 2013 në
një program aktiv të trajnimit për punë. Në kuadër të programeve aktive të punësimit,
Strategjia parashihte ngritjen e cilësisë së Shërbimit Kombëtar të Punësimit s’i institucion
që zbaton politikat e punësimit me një rrjet prej 36 zyrash të punësimit dhe një staf prej 372
punonjësish. Në këtë aspekt, strategjia synonte që të rriste numrin e punonjësve që ofrojnë
shërbime për të papunët prej 47% në 55%. (Republika e Shqipërisë - Ministria e Punës,
Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta: Strategjia Sektoriale e Punësimit 20072013).
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Në vendet e BE-së kjo përqindje është në masën 62-65%. Synim tjetër ishte edhe ndërtimi i
një sistemi modern të shërbimeve të punësimit. Në Shqipëri funksionojnë edhe 14 agjenci
private të punësimit, shërbime që bëjnë vlerësimin e kërkesave dhe të aplikimeve për
punësim brenda dhe jashtë vendit. Strategjia synonte që të rriste bashkëpunimin e tyre me
shërbimin publik të punësimit. Strategjia parashihte poashtu aplikimin e pesë programeve
shtetërore për nxitjen e punësimit sipas skemës së më poshtme:
1. Programi i nxitjes së punësimit të punëkërkuesve: Punëdhënësit që punësojnë
përkohësisht (3-6 muaj) punëkërkues, mund të përfitojnë financim mujor të pagës së
tyre deri në 100% të pagës minimale si edhe shpenzimet për sigurimet shoqërore të
përfituesve. Nëse përfituesit punësohen për një periudhë deri në një vit dhe
nëpërmjet kontratave të rregullta, punëdhënësi ka të drejtën të përfitojë një financim
mujor të barabartë me shumën e një page minimale.
2. Programi i nxitjes së punësimit nëpërmjet formimit në punë: ky program mbështet
financiarisht punëdhënësit që sigurojnë trajnimin e përfituesve dhe që punësojnë një
pjesë të të trajnuarve të paktën për një vit. Qeveria e ndihmon financiarisht
punëdhënësin në lidhje me pagën dhe kontributin e sigurimeve shoqërore gjate
nëntë muajve të trajnimit. Pas përfundimit të kurseve të trajnimit, punëdhënësi është
i detyruar të punësojë 40% të të trajnuarave.
3. Programi për nxitjen e punësimit nëpërmjet formimit institucional: Zyrat e
punësimit caktojnë dhe sigurojnë trajnimin për përfituesit nga ato kompani që
garantojnë punësimin pas përfundimit të trajnimit. Ata përfitues që refuzojnë të
marrin pjesë në këto kurse hiqen nga lista e punëkërkuesve të papunë dhe u
ndërpritet pagesa e papunësisë (ndihma sociale).
4. Programi i nxitjes së punësimit të punëkërkuesve të papunë femra synon të integrojë
në tregun e punës gra të margjinalizuara si gratë rome, gra të trafikuara, gra të
moshuara dhe gra invalide. Ky program zgjat nga një deri në tre vjet. Gjatë vitit të
parë, punëdhënësi mund të përfitojë 75% të financimit për kontributin e sigurimeve
shoqërore dhe 4 paga minimale. Gjatë vitit të dytë, punëdhënësit marrin 85% të
kontributit për sigurimet shoqërore dhe 6 paga minimale dhe gjatë vitit të tretë ata
marrin 100% të kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe 8 paga minimale.
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5. Programi i nxitjes së punësimit të punëkërkuesve të papunë që kanë mbaruar
arsimin e lartë brenda dhe jashtë vendit nëpërmjet përfshirjes së tyre në programet e
praktikave

profesionale

në

institucione/ndërmarrje,

publike

apo

private.

Punëdhënësit publik janë të detyruar t’i marrin falas në mjediset e tyre këta
punëkërkues, në raport me personelin e administratës, sipas skemës: për çdo 50 veta
personel – 1 praktikant. Për punëdhënësit privatë, që pranojnë në mjediset e tyre
punëkërkues të papunë, të përfshirë në këtë program, përfitojnë një financim mujor
nga zyra përkatëse e punësimit, në masën 100% të nivelit bazë të pagesës së
papunësisë, për çdo muaj praktikë të punëkërkuesit.
Për secilin program Qeveria së bashku me donatorë të tjerë ndërkombëtar ndajnë buxhet të
veçantë ku madhësia e buxhetit varet nga efikasiteti i programit pas analizës që u bëhet
secilit program në fund të vitit. Më tej Strategjia Sektoriale e Punësimit flet edhe për
punësimin e disa grupeve më të ndjeshme si komuniteti rom, femrat, emigrantët, etj.
Strategjia synon edhe përmirësimin e klimës së bizneseve dhe zhvillimin e ndërmarrjeve të
vogla dhe të mesme (NVM) duke ua lehtësuar barrën fiskale që përfshinë:
• Reduktimin e tatimit në fitim për kompanitë nga 23% në 20%;
• Reduktimin e tatimit të thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël nga 3% në 1.5% dhe

reduktimin e taksës vendore mbi biznesin e vogël në masën 50%;
• Heqjen e tatimit mbi vlerën e shtuar për librin në shtëpitë botuese dhe për reklamat;
• Uljen e çmimit të energjisë elektrike rreth 30% për bizneset.

5.3. Rasti i Maqedonisë (strategji që aplikohen në nivele lokale)

Nga ana tjetër Strategjia Kombëtare e Punësimit e Republikës së Maqedonisë, 2011-2015
paraqet politikat e tregut të punës të cilat janë në harmoni me Strategjinë Ekonomike
Evropiane “Evropa 2020”, dhe ka për qëllim të ofrojë masa specifike për uljen e papunësisë
së strukturuar, zhvillimin e një fuqie punëtore që është në përputhje me kërkesat e tregut të
punës, adoptimin e një sistemi për edukim dhe trajnim si dhe luftimin e ekonomisë
joformale. (Qeveria e Republikës së Maqedonisë: Politikat Sociale).

74

Më konkretisht, kjo strategji synonte arritjen e këtyre objektivave përmes programeve të më
poshtme:
• Programi shtesë i punësimit me një grant prej 1.500 euro për çdo person të ri të papunë,
ose në total 450 punësime të reja për periudhën 2011-2015 në firmat që janë të regjistruara
me mekanizma të vetëpunësimit;
• Programi për përgatitje për punësim përmes trajnimeve, ri- kualifikimeve apo më shumë
kualifikim për personat e papunësuar, me qëllim të pajisjes me njohuri dhe shkathtësi;
• Programi i trajnimit për disa profesione që janë deficitare në tregun e punës. Në vitin
2011, një pilot program është zhvilluar për 800 perona të rinj për nevojat e industrisë së
tekstilit;
• Projekti: “1.000 punësime shtesë” duke u ofruar kredi apo grante bizneseve me masa të
vetë-punësimit. Më saktësisht, çdo punësim i ri do të kreditohet me një fond prej 3.000 euro
për 4 vite, një vit pa pagesë dhe tre vite si periudhë për kthim të borxhit me 1% interes;
• Projekti: “Vetë-punësimi i 3.750 personave” me një kredi prej 3.000 eurove. Periudha e
kthimit 4 vjeç me 1% interes kurse viti i parë pa pagesë dhe Projekti: “Formalizimi i 1.250
bizneseve”. Do të mbështetet çdo vend pune me 3.000 euro për ta formalizuar biznesin
joformal, në mënyrë që të ulet ekonomia joformale;
• Projekti: “3.750 nga ideja deri tek biznesi i vetë-punësimit me 3.000 euro grante.” Ky
projekt synon vetë-punësimin e personave deri në 27 vjeç, gratë viktima të dhunës së
brendshme, gratë e papunësuara, ushtarët me karrierë që kanë mbaruar shërbimin në
Ushtrinë e Republikës së Maqedonisë, etj.
• Subvencionimi i punësimit të 150 fëmijëve bonjak gjatë viteve 2011-2015 me një
mbështetje financiare mujore prej 15.000 denar (243 euro) për një periudhë prej 6 muajsh,
ku punëdhënësi është i obliguar që t’i mbajë ata të punësuar për të paktën 12 muaj të tjerë;
• Subvencionimi i punësimit të 400 prindërve të vetëm (single parents) me një mbështetje
financiare mujore prej 15.000 denar (243 euro) për një periudhë prej 6 muajsh, ku
punëdhënësi është i obliguar që t’i mbajë ata të punësuar për të paktën 12 muaj të tjerë;
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• Subvencionimi i punësimit të 600 personave të moshuar mes 55-62 vjeç me një
mbështetje financiare mujore prej 15.000 denar (243 euro) për një periudhë prej 6 muajsh,
ku punëdhënësi është i obliguar që t’i mbajë ata të punësuar për të paktën 12 muaj të tjerë.
Subvencione të tilla parashihen edhe për ata që kanë kryer shërbimin ushtarak, pastaj
personat që janë viktima të dhunës familjare, personat me aftësi të kufizuara, si dhe hapja e
inkubatorëve të bizneseve dhe modernizimin e agjencisë së punësimit. Për më tepër,
strategjia parasheh edhe inkuadrimin e komunitetit Roma ku çdo vit ofrohen 2.400 bursa
për nxënësit e shkollës së mesme të këtij komuniteti, si dhe ofrimi i granteve prej 3.000
euro për projektet e vetë-punësimit për këtë komunitet.

5.4. Rezultatet nga anketimi dhe analiza e tyre
Anketimin e kam realizaur me dy fokus grupe, ku në të parin bëjnë pjesë:
•

30 punëkërkuesit që kanë qenë duke zhvilluar trajnimin në QAP Mitrovicë dhe të
prej të cilëve, 18 femra dhe 12 meshkuj; dhe

•

44 punëdhënës të profileve të ndryshme prej të cilëve, 11 femra dhe 33 meshkuj.
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Prezantimi dhe analizimi i rezultateve nga anketimi
Informatat personale:
1. GJINIA
Mashkull

12

Femër

18

12

femra

18

meshkuj

Figura 11. Struktura gjinore e të anketuarve

2. MOSHA
Prej 18 – 24
Prej 24 – 39
Prej 39 – 45
Prej 45 – 55
55 deri 64
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Prezantimi i moshës si në vijim:

Figura 12. Struktura e moshës

3. NIVELI I SHKOLLIMIT

Pa-kualifikim
Sh.fillore
Sh.Mesme
Bachelor
Master
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Prezantimi i nivelit të kualifikimit në vijim:

6
1
2

4

17

Figura 13. Struktura kualifikuese

PYETËSORI 1
(Për grupin e parë, punëkërkuesit në QAP-Mitrovicë)
14 pyetje: Sa pajtoheni me pohimet në vijim në lidhje me aftësimin profesional.
Nga 1 deri 5
1 = Aspak nuk pajtohem ; 2 = Pajtohem pak ; 3 = Mesatarisht pajtohem ; 4 = Pajtohem ;
dhe 5 = Pajtohem plotësisht
PJESA E MËSIMIT
1. Trajnerët e mi kanë njohuri të plotë të përmbajtjes së lëndës
Rezultatet e marra nga pyetja e pare tregojnë se mbi 93% e të anketuarve (ose 28 nga 30)
besojnë se trajnerët në Qendra të Aftësimit Profesional posedojnë aftësi dhe njohuri të plota
në përmbajtje të lëndës që ata e ofrojnë.
Në vijim ky rezultat është prezantuar edhe përmes diagramit:
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2

0, 0%

28

Figura 14. Rezultatet e anketës nga punëkërkuesit për pyetjen 1
2. Trajnerët kanë ofruar mundësinë të bëjmë pyetje?

femra

1

0, 0%

meshkuj

29

Figura 15. Rezultatet e anketës nga punëkërkuesit për pyetjen 2
3. Trajnerët i kanë kuptuar nevojat e mija për mësim?

femra

0, 0%

meshkuj

6
24

Figura 16. Rezultatet e anketës nga punëkërkuesit për pyetjen 3
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4. Trajnerët e kanë komunikuar përmbajtjen e lëndës (trajnimit) në mënyrë efektive?

Figura 17. Rezultatet e anketës nga punëkërkuesit për pyetjen 4
5. Trajnerët e bëjnë trajnimin (lëndën) interesant dhe atraktive?

2
5

femra

0, 0%

23

meshkuj

Figura 18. Rezultatet e anketës nga punëkërkuesit për pyetjen 5
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6. Materialet mësimore të përdorura janë në hap me kohën?

Figura 19. Rezultatet e anketës nga punëkërkuesit për pyetjen 6

PJESA E VLERËSIMIT DHE TESTIMIT

7. E kam ditë se s’i do të testohem?

Figura 20. Rezultatet e anketës nga punëkërkuesit për pyetjen 7.
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8. Mënyra e testimit ka qenë matje e mirëfillët e aftësive të mia?

Figura 21. Rezultatet e anketës nga punëkërkuesit për pyetjen 8.

9. Mënyra e testimit ka qenë në përputhje me atë se çfar kemi mësuar?

12
1

femra

0, 0%
29

meshkuj

Figura 22. Rezultatet e anketës nga punëkërkuesit për pyetjen 9
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PËRVOJA MËSIMORE
10. Trajnimi më ka ndihmuar në zhvillimin e aftësive praktike për punë?

4
Pajtohem
mesatarisht pajtohem

26

Figura 23. Rezultatet e anketës nga punëkërkuesit për pyetjen 10

11. Trajnimi më ka ndihmuar të mendoj për mundësi të reja në jetë?

17
13

Figura 24. Rezultatet e anketës nga punëkërkuesit për pyetjen 11
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12. A jeni duke u trajnuar për atë aftësi që ju keni dëshiruar? PO-JO.

Figura 25. Rezultatet e anketës nga punëkërkuesit për pyetjen 12

13. A do t’i rekomandonit edhe të tjerëve këto trajnime?

Figura 26. Rezultatet e anketës nga punëkërkuesit për pyetjen 12
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14. Komente/Sygjerime. Pjesa më e madhe e komenteve dhe sygjerimeve nga ana e
kandidatëve në trajnim kanë qenë:

-

Kushtet për praktikë gjatë trajnimit.

-

Mungesa e ngrohjës në QAP.

-

Shtimi i moduleve të reja.

-

Materiali për trajnim të ketë më shumë sepse ka mungesa.

-

Të paguhet ushqimi ose transporti për kandidatët nga zonat rurale.

-

Materiali mësimor të jetë i përditësuar me praktikat e kohës.

-

Pajisjet dhe mjetet e punës janë të vjetëruara.

-

Zhvillimi i trajnimit më shumë në kompani.

-

Pritja e gjatë deri sa kemi filluar trajnimin.

Pyetësori për punëdhënës:
Informatat personale:
1. GJINIA
Mashkull 33
Femër

11
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Figura 27. Struktura gjinore e punëdhënësve

2. MOSHA
Prej 18 – 24
Prej 24 – 39
Prej 39 – 45
Prej 45 – 55
55 deri 64

Figura 28. Struktura e moshës
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3. Sektori i industrisë:

11

1,2,
2%5%

6

10

Figura 29. Struktura e industrisë
PYETËSORI 2
(Për grupin e dytë, 44 punëdhënës nga Mitrovica, me numër të punëtorëve nga 1 deri 10)

10 pyetje: Sa pajtoheni me pohimet në vijim në lidhje me Aftësimin Profesional.

1. A keni dëgjuar për QAP-in (Qendrën e Aftësimit Profesional)?

Figura 30. Rezultatet e anketës nga punëdhënësit për pyetjen 1
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2. A mendoni se punëtorët tuaj do të rrisin shkathtësitë për punë nëse do të trajnohen
në QAP?

Figura 31. Rezultatet e anketës nga punëdhënësit për pyetjen 2

3. Sa është e rëndësishme për biznesin tuaj që punonjësit tuaj të kenë trajnimin dhe
kualifikimin adekuat për vendin e punës ku punojnë?
(Nga 1 Jo shumë e rëndësishme deri në 7 shumë e rëndësishme)

Figura 32. Rezultatet e anketës nga punëdhënësit për pyetjen 3
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4. A mendoni se trajnimet e ofruara në QAP janë sipas standardeve (kushteve) që
kërkon biznesi juaj?

Figura 33. Rezultatet e anketës nga punëdhënësit për pyetjen 4

5. A preferoni më shumë trajnimet t’i ofroni në kompni po në QAP?

Figura 34. Rezultatet e anketës nga punëdhënësit për pyetjen 5
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6. A është i nevojshëm sistemi i brendshëm i trajnimeve për kompaninë tuaj?

Figura 35. Rezultatet e anketës nga punëdhënësit për pyetjen 6

7. Në mes të ofruesëve jo-publik (privat) të trajnimeve profesionale dhe QAP cilët do
të preferonit për bashkëpunim – trajnim të stafit tuaj?

Figura 36. Rezultatet e anketës nga punëdhënësit për pyetjen 7
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8. A mendosni se para rekrutimit të stafit në kompaninë tuaj është i domosdoshëm
trajnimi për pozitat përkatëse?

Figura 37. Rezultatet e anketës nga punëdhënësit për pyetjen 8

9. Çka ka rëndësi më të madhe sipas jush për trajnim sa më cilësorë?

17

Kabinetet e pajisuara

Materialet mesimore

0, 0%
9

Stafi kompetent
Të gjitha se bashku

10

8

Figura 38. Rezultatet e anketës nga punëdhënësit për pyetjen 9
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10. Komente sygjerime?

Përmbledhje

dhe

analizë

nga

përgjigjjet

e

anketës:

nga

anketimi

dhe

përgjegjjet/sygjerimet e marra konstatojmë se shumica prej 44 bizneseve të cilat i kam
anketuar kanë pohuar se lidhur me pyetjen e parë ata kanë informacion dhe kanë ndëgjuar
për QAP konkretisht 25 biznese e dijnë por nuk janë mirë të informuar se çfar shërbimesh
ofron. Me gjithatë edhe numri i atyre që nuk e kanë idenë për këtë institucion nuk është i
vogël (19) andaj duhet fokusuar edhe më tej në qështje të promovimit dhe marketingut.
Pastaj në pyetjen e dytë poashtu, shumica e punëdhënësve (30) pohojnë se një trajnim në
QAP do të rriste shkathtësite e stafit të tyre për punën të cilën e bëjnë, ndërsa pjesa tjetër
(14) nuk besojnë se kjo do të ishte vërtetë një alternative efektive! Në pyetjen e trëtë, se sa
të rëndësishëm e shohin bizneset QAP-in edhe në kontekst të një bashkëpunimi të
mundshëm, afër 15 janë deklaruar se e shohin shumë të rëndësishëm ndërsa vetëm një
numër i vogël prej 2 bizneseve vlerësojnë së nuk e shohin aspak të rëndësishëm.

Pjesa tjetër janë në vlerësime mesatare për këtë pyetje. Nga ky anketim poashtu kam vënë
në pah edhe shumë element të tjerë të cilët e adresojnë nevojën për strukturim dhe
modernizim të vazhdueshëm të Qendrave të Aftësimit Profesional në hap me trended të
cilat zhvillohen në tregun e punës por edhe me mbështetje të brendshme të sistmit të
edukimit dhe trajnimit profesional duke filluar nga ngritja e cilësive dhe kompetecave të
trajnerëve dhe rishikimin në vazhdimësi të kurrikulave të cilat aplikohen, duke i
standardizuar dhe përafruar sipas praktikave të kohës e deri te krijimi i ambienteve brenda
këtyre institucioneve në hapsira atraktive dhe të përshtatshme për zhvillim të punës praktike
dhe trajnimeve sipas standardeve që kërkohen.
Ndërsa pjesa që ndërlidhet me furnizim me lëndë të parë ose material shpenzues ka të bëjë
më shumë me pjesën të cilën e kam sqaruar te rekomandimet e përgjithshme ku
institucioneve të cilat ofrojnë arsim dhe edukim profesional do tu lejohej që nga puna e
realizaur të kenë mundësi dhe fleksibilitet për gjenerim fondesh nga puna e tyre, çka në mas
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të madhe do të lehtësohej edhe barra për shtetin në kontekst financiar të kostos por edhe
trajnimi do të zhvillohen në nivele më të larta dhe shumë më cilësore duke dhënë
përshtypjen se jeni realisht në vendin e punës që paraqet edhe një standard ose kusht
kryesor për këtë lëmi.
Hulumtimi përmes anketimit ishte shumë i rëndësishëm edhe për faktin se kam arritur ta
pasqysroj në masë të madhe edhe pjesën e studimit që ndërlidhet me rekomandimet,
konkluzat dhe prezantimin përmbajtësor të vet rezultateve që kanë për qëllim arritjen e
reformimit institucional në ofrim të shërbimeve të aftësimit profesional edhe përmes
kontraktimit të shërbimeve nga ofruesit jo-publik të aftësimit profesional duke marr
shembuj nga praktikat e vendeve perendimore të cilat njëkohësiht e bëjnë trajnimin më
adekuat sipas nevojave që ka tregu i punës dhe në të njejtën kohë më të lirë duke qenë se
angazhimi i trajnerëve mund të bëhët vetëm për periudhën sa ofrohet trajnimi dhe jo me akt
emërim të përhershëm në shërbimin civil.

5.5. Testimi i hipotezave

•

[H1] Edukimi profesional në Kosovë nuk i plotëson kërkesat e tregut të punës;

Bazuar në hulumtimet e bëra dhe në studimet e dokumenteve dhe kornizës ligjore që e
rregullon këtë fushë në Republikën e Kosovës mund të konstatohet lehtë se infrastruktura e
përgjithshme e sistemit të Arsimit dhe Aftësimit Profesional nuk korrespondon me nevojat
që ka tregu i punës sipas industrive që janë më të zhvilluara dhe sipas specifikave që kanë
rajonet veq e veq që do të siguronte qëndrueshmëri dhe plotësim të kërkesave që tregu
(punëdhënësit) ka. Mbi të gjitha edukimi profesional në Kosovë më shumë mëton të ngjasoj
me një sistem klasik të edukimit se sa me dinamikën e ndryshimeve që duhet ta karakterizoj
një sistem efektiv të edukimi profesional.
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Hipotezën 1 e mbështes edhe në rezultatet e nxjerra nga anketa me kandidatë të cilët i kam
anketuar gjatë trajnimit në Qendrën e Aftësimit Profesional në Mitrovicë (30 të anketuar
me pyetjet nga 1 deri 14) të cilët për periudhën sa e kanë ndjekur trajnimin dhe në hapsirat
ku janë trajnuar përfshirë qasjen dhe përkushtimin e stafit të institucionit përgjithësisht kanë
vlerësuar se përmbajtja dhe trajnimi si proces ka qenë në nivel edhe pse te pjesa e
komenteve dhe vërejtjeve të përgjithshme janë listuar disa qështje ku konstatohet se
esencialisht koncepti i trajnimit dhe eukimit profesional nuk i përmbushë nevojat e tregut
në këtë rast, sepse:

-

Kushtet për praktikë gjatë trajnimit nuk janë shumë aplikative;

-

Mungesa e ngrohjës në QAP e vështirëson procesin gjatë dimrit;

-

Shtimi i moduleve të reja sipas kërkesave në tregun e punës;

-

Materiali për trajnim të ketë më shumë sepse ka mungesa;

-

Të paguhet ushqimi ose transporti për kandidatët nga zonat rurale për shkak të
qasjes;

-

Materiali mësimor të jetë i përditësuar me praktikat e kohës;

-

Pajisjet dhe mjetet e punës janë të vjetëruara dhe nuk plotësojnë shkathtësitë e
kërkuara;

-

Zhvillimi i trajnimit më shumë në kompani sesa në QAP;

-

Pritja e gjatë deri sa kemi filluar trajnimin andaj të shtohen kapacitete e punës në
QAP.

•

[H2] Në Kosovë nuk ka një sistem të rregullt vlerësimi të kërkesës së tregut të
punës;

Këreksa në tregun e punës është dinamike, e ndryshueshme dhe inovative. Sektori privat
përshpejton ecurinë zhvillimore brenda strukturës organizative dhe çdo herë përballet me
nevojën e përditësimit në mjedise pune. Kjo situatë paralelisht duhet të përcjellet me
avansimin e kuadrit (stafit) profesional dhe plotësimin e boshllëkut që paraqitet në
kompani. Kërkesat për plotësim të hapsirave të krijuara në tregun e punës kompanitë i
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drejtojnë te institucionet përkatëse që administrojnë tregun e punës, siç është Zyra për
Punësim dhe institucionet tjera për arsim dhe aftësim profesional. Këto institucione pastaj
administrojnë me të dhënat të cilat i disponojnë në databazat e tyre duke bërë përpjekje për
plotësim të kërkesave që adresohen nga tregu i punës. Në situatën kur kërkesat në fjal nuk
plotësohen në munges të kandidatëve me njohuritë dhe kompetencat që kërkon tregu, atëher
konstatohen dy situata; e para, që për profile të caktuara nuk kemi drejtime profesionale që
ofrohen nga institucionet tona dhe e dyta, ato profile që ofrohen nuk janë sipas standardeve
dhe kushteve që kërkojnë bizneset në tregun e punës për shkak të ndryshimeve dhe
dinamikës që zhvillohet në treg (kompani).

Një fakt tjetër për ta vërtetuar rezultatin dhe analizën e Hipotezës 2 është diskursi të cilin
çdo ditë e dëgjojmë dhe po zë një hapsirë të shtuar në diskutimin publik se punëdhënësit në
sektorin privat, hasin në vështirësi në gjetjen e kuadrove të kualifikuara të fuqisë punëtore
që kanë shkathtësitë e nevojshme për të kryer punë të natyrave të ndryshme nëpër kompani.
Në shikim të parë, një shqetësim i tillë tingëllon mjaft paradoksal, sa për faktin se në
Kosovë ka një normë të lartë të papunësisë, po aq edhe për shkak se mesatarja e personave
që regjistrohen në institucione të arsimit të lartë në Kosovë është dyfishi i asaj në BE.

Një gjë e tillë në kushte normale duhet të jetë indikator i një bollëku të talentit dhe
shkathtësive në tregun e punës, gjë që do të ndihmonte në konkurrueshmërinë e bizneseve
vendore karshi atyre të rajonit dhe më gjerë. Megjithatë, një situatë e tillë nuk qëndron në
praktikë, dhe Kosova has në vështirësi strukturore në përgatitjen e fuqisë së shkathët
punëtore që reflekton kërkesat dhe nevojat e sektorit privat për punëtorë. Si ilustrim, më
poshtë paraqiten rezultatet e këtij boshllëku në sektorin e prodhimit në Kosovë, (Oda
Ekonomike Amerikane në Kosovë. Analizë e Boshllëkut të Shkathtësive, 2017).
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Figura 39. Boshllëku i shkathtësive në sektorin e prodhimit në Kosovë

Përderisa përgjegjësia për një situatë të tillë me të drejtë mund të ndahet në shumë
dimensione, rezultatet e anketës me biznese kanë sugjeruar se në shumë nga mungesat e
evidentuara në treg, adresa e duhur për të kërkuar zgjidhje ndaj problemit është shkollimi
dhe aftësimi profesional. Nga të gjitha shkathtësitë e listuara, mungesat më të mëdha janë
vënë re në ato profile që në një situatë të mirëfilltë duhet të furnizohen nga shkollat e
mesme apo të larta profesionale. Në situatë të tillë, kompanitë shpenzojnë kohë dhe para në
përgatitjen e punëtorëve pasi të njëjtët të jenë rekrutuar, dhe para se ata të jenë plotësisht
kompetent në kryerjen e përgjegjësive të tyre. Si arsye kyçe për mospërputhjen e kërkesës
dhe ofertës në tregun e punës, krahas mungesës së një vizioni dhe strategjie të qartë
gjithëkombëtare, në masë të madhe respondentët e kanë cilësuar edhe moskonsultimin e
bizneseve gjatë hartimit të kurrikulave dhe programeve arsimore. Padyshim se në këtë pikë
barrën e tyre të përgjegjësisë duhet ta ndajnë si institucionet arsimore, ashtu edhe bizneset
të cilat nuk japin kontribut të mirëfilltë në këtë aspekt.

Pra dokumenteve dhe raporteve që u jam referuar për këtë situate (H2) janë:
▪

Studimi i OEK ,,Analizë e Boshllëkut të Shkathtësive,, 2017; dhe

▪

Raporti i OEK ,,Arsimi dhe Tregu i Punës në Kosovë dhe në BE,, 2018;
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• [H3] Nuk ka Strategji të marketingut që jep rezultate ndaj kërkesës së tregut të
punës;

Në vërtetim të kësaj Hipoteze është marr për bazë hulumti dhe të dhënat në raporte dhe
dokumente të ndryshme si dhe në anketimi i realizuar me punëdhënës.

Rezultati 1: Nuk ka strategji efektive të marketingut: Përgjigjjet e 44 punëdhënësve në
10 pyetjet e anketës hulumtuese dhe nga sygjerimet e marra nga ta, vlerësojnë dhe kanë
pohuar se lidhur me pyetjen e pare, ata kanë informacion dhe kanë ndëgjuar për QAP
konkretisht 25 biznese, por nuk janë mirë të informuar se çfar shërbimesh ofron. Megjithatë
edhe ata që nuk e kanë idenë fare për këtë institucion nuk është i vogël (19 biznese) andaj
duhet fokusuar edhe më tej në qështje të promovimit dhe marketingut sepse nuk ka
aktualisht një staregji efektive për këtë fushë. Pastaj në pyetjen e dytë poashtu, shumica e
punëdhënësve (30) pohojnë se një trajnim në QAP do të rriste shkathtësite e stafit të tyre
për punën të cilën e bëjnë, ndërsa pjesa tjetër (14) nuk besojnë se kjo do të ishte vërtetë një
alternative efektive! Andaj, duket qartë se shumica e të anketuarve nga ana e punëdhënësve
nuk kanë njohuri për mandatin, rolin, shërbimet, trajnimet dhe kapacitete që ka QAP
Mitrovicë dhe përgjithësisht institucionet për Arsim dhe Aftësim Profesional, sepse në nuk
ka një strategji të marketingut që do ta promovonte strukturën e institucioneve të APP dhe
njëkohësisht do të jepte rezultate konkrete dhe efektive për tregun e punës.

Rezultati 2: Sistemi i centralizuar i menaxhimit të institucioneve të APP dhe QAP.
Duke pasur parasysh kufizimet financiare, si edhe mënyrën e centralizuar të menaxhimit të
QAP-ve, qëllimi nuk është që të paraqitet një strategji e marketingut e cila mund të zbatohet
lehtë dhe që është e përballueshme, por që njëherësh do të sigurojë informimin e shoqërisë,
bizneseve dhe institucioneve përkatëse rreth rëndësisë së QAP-ve, si edhe përfitimeve që
sjellin programet e tyre (trajnimeve) e kjo të realizohet përmes: Fushatave online,
Webfaqës, Rrjeteve sociale, Marketingu përmes e-mailit, Kanaleve në YouTube dhe
Fushatave/Kampanjave të vetëdijesimit. Sepse, duke u ndihmuar njerëzve të kuptojnë se
Aftësimi Profesional mund të japë rezultate po aq fitimprurëse sa ai akademik, mund të
98

kontribuohet në ngritjen e numrit të nxënësve që ndjekin QAP-të në Mitrovicë dhe në të
gjithë vendin.
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6. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
Aftësimi profesional është kushti kryesor për mbijetesë dhe zhvillim të cilësdo shoqëri
moderne në kushte të ndryshimeve të shpejta ekonomike, demografike, sociale, politike,
dhe shkencore-teknologjike ku rëndësia e tij është zmadhuar ende më shumë. Kjo sferë ka
rol vital në zhvillimin ekonomik të shoqërisë bashkëkohore dhe hapjen e hapësirës për
pjesëmarrje aktive të qytetarëve në zgjidhjen e problemeve të ndryshme shoqërore,
profesionale, familjare dhe individuale. Arsimi dhe edukimi profesional është me rëndësi të
jashtëzakonshme për individin sepse mundëson fitim të njohurive, aftësive dhe
shkathtësive, përkatësisht kompetencave të nevojshme për përfshirje në tregun e punës
dhe/apo për vazhdim të arsimit në institucionet e arsimit të lartë.
Qasja e cila do të ndikonte që regjistrimi dhe orientimi i nxënësve dhe të rinjëve në
drejtimet deficitare duhet të intensifikohet për shumë herë e poashtu edhe numri i femrave
në drejtimet teknike duhet të jëtë më inkurajues dhe paralelisht duhet të zhvillohen
materiale mësimore specifike dhe konkrete për fushat ku duhet të orientohen programet
modulare për trajnime dhe aftësim profesional si dhe Kurrikulat e AAP-së dhe arsimit për
të rriturit të jenë ploësishtë të harmonizuara me Kornizën e Kurrikulës për arsim
parauniversitar dhe me Kornizën Kombëtare të Kualifikimeve. Pastaj të gjithë nxënësit e
shkollave profesionale të realizojnë mësimin praktik në shkollë dhe praktikën profesionale
jashtë shkollës në përputhje me programin mësimor që do të ndihmonte në këshillim dhe
orientimi në karrierë dhe Institucionet e AP dhe ofruesit e arsimimit të të rriturve të kenë
autonomi të plotë financiare dhe menaxhuese. Kjo qasje çdo here të bazohet në rezultatet e
hulumtimeve të tregut të punës të cilat bëhen nga institucionet përgjegjëse të linjës (MTI,
MZHE, KIESA, MPMS, ASK).
Përmes hulumtimit të tregut të punës duhet po ashtu të merren parasysh nevojat specifike,
shqetësimet dhe prioritetet e të gjithë të papunëve dhe punëkërkuesëve në drejtim të
kërkesave të tyre për AP me qëllim të dhënies së kontributit për përfaqësim dhe pjesëmarrje
të barabartë të meshkujve, femrave dhe grupeve shoqërore të margjinalizuara në tregun e
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punës përmes një programi të edukimit dhe trajnimit të mirëfillët profesional sipas
kërkesave që ka tregu i punës. Hulumtimi i tregut të punës që zhvillohet dhe vlerësohet në
Mitrovicë për këtë masë (AP) duhet po ashtu të përfshin të dhënat e ndara sipas gjinisë për
të mundësuar analiza nga pikëpamja gjinore, me qëllim të dhënies së kontributit për
përfaqësim dhe pjesëmarrje të barabartë me qëllim kryesor që të integrohen më lehtë në
tregun e punës secili/a prej tyre. Gjatë hulumtimit dhe shqyrtimit të literaturës, praktikave
më të mira perendimore, studimit të rasteve nga vendet e rajonit (Shqipëria dhe
Maqedonia), pjesëmarrjes në punëtori lidhur me këtë temë, vizitave në terren dhe takimeve
me udhëheqësinë e APRK-së, menaxhmentin e Departamentit të Aftësimit Profesional dhe
me stafin e QAP-ve, si dhe me projekte të ndryshme në Kosovë, si rasti i Projektit të
Luxembourg Cooperation KSV/010 që përfaqësojnë ekspertë të Aftësimit Profesional, unë
kam arritur të nxjerr mesazhe dhe rekomandime specifike lidhur me Aftësimin Profesional
ku besoj se duhet bërë përpjekje dhe investime më të mëdha në disa fusha në nievlin makro
(shtetëror) që kanë për synim të:
• Bëjnë AP më transparent dhe llogaridhënës para shfrytëzuesve dhe publikut;
• Të rritet prania e DAP/QAP-ave si ofrues të AP-së në nivel rajonal (mobilitet);
• Të rriten kapacitetet dhe efikasiteti i menaxhmentit të AP-së në MPMS;
• Të përmirësohet cilësia e ofertës së AP-së;
• Të ngritet përceptimi për AP-në si dhe të krijohet përceptimi i cilësisë së AP-së në publik;
• Të rritet kapaciteti trajnues/produktiviteti i QAP-ve;
• Të diversifikohet oferta e AP-së dhe shërbimeve të trajnimit;
• Të përmirësohet pjesëmarrja e grupeve të cënueshme në AP;
• Të zhvillohet edhe më tej korniza ligjore e AP-së;
• Të krijohen opsione për më shumë resurse dhe implementim të praktikave të mira.

Andaj si bazë duhet të shërbej një kurrikulë e arsimit profesional që është e ndërlidhur
ngushtë me kërkesat dinamike dhe speifikike të tregut të punës në Mitrovicë, ku kjo
kurrikulë e Arsimit Profesional duhet të diferencohet qartë dhe të inkorporoj qasjen
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modulare dhe të bazuar në profile që shtojnë shanset për punësim dhe ndërveprim me
tregun e punës. Gjithashtu profilet e ofruara në kuadër të shkollave profesional duhet të
jenë subjekt i

shqyrtimit përmes mekanzimit të vlerësimit të jashtëm. Inkorporimi i

kërkesave të tregut

të punës përmes reformimit të kurrikulave dhe profileve është

parakusht esencial për zhvillim të arsimit profesional (jo vetëm në Mitrovicë). Ky proces
duhet të realizohet edhe duke

fuqizuar dhe ngritur institucione dhe këshilla për

bashkërendim ndërmjet institucioneve lokale të linjës dhe akterëve të tjerë si ndërrmarrjet
dhe partnerët social. Natyrisht, zhvillimi i profileve tëreja duhet të mbështetet në një proces
të kompletuar të standardeve të profesionit dhe në mekanizma të qarta për monitorim të
kërkesës në tregun e punës. Gjithashtu vlerësoj se është shumë me rëndësi që të ngritet
përkushtimi për të funksionalizuar disa mekanizma në nivelin mikro (lokal) dhe praktika të
reja si:
•

Themelimi i këshillit për Arsim dhe Aftësimit Profesional në nivel komunal që do të
shërbente për hartimin e një kornize strategjike për ndërlidhjen e programeve të
edukimit profesional me nevojat e tregut lokal të punës s’i dhe mekanizma të tjerë
që sigurojnë koordinim dhe bashkëpunim ndërmjet shkollave profesionale dhe
bizneseve duke themeluar këshilla dhe nën këshilla industriale në nivel lokal;

•

Hartimin e standardeve të reja të profesionit dhe rishikimi i atyre ekzistuese,
gjithashtu për të mundësuar krijimin e kushteve për të filluar procesin e akreditimit
të shkollave për ofrim të trajnimeve dhe edukimit sa më cilësor;

•

Rishikimi i dokumenteve për klasifikimin e profesioneve, ku duhet të inkurajohet
edhe modeli i kordinimit lokal ndërmjet shkollave dhe industrisë që të rritet numri i
organizatave dhe bizneseve që ofrojnë mundësi për punë praktike;

•

Të rritet mbështetja për zhvillim të kapaciteteve të brendshme për punë praktike, të
ofrohet mirëmbajtje për laboratore dhe të sigurohet zbatimi i praktikës profesionale
në kuadër të kurrikulës.

•

Qeveria duhet të zhvillojë politika për të nxitur kompanitë që të përfshihen në
programe të arsimit dual. Politika të tilla gjejnë zbatim edhe në vendet më të
zhvilluara të Evropës ku ka një traditë më të mirë të arsimit profesional, përmes
ofrimit të stimujve fiskal për pjesëmarrjen në programe të arsimit dual. Për
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shembull, një politikë e tillë do të ishte që kompanitë të lirohen nga tatimi në të
ardhura personale për ata punëtorë që angazhohen gjatë periudhës sa të njëjtit
ndjekin një shkollë profesionale.
•

Shkollimi profesional duhet të promovohet si opsion karriere në mesin e të rinjve në
Kosovë, marrë parasysh tendencën që të prioritizohet arsimi i lartë në dëm të atij
profesional. Një promovim i tillë duhet t’i adresohet nxënësve të klasave të nënta
dhe prindërve të tyre, meqenëse ai është hapi i parë kur merret një vendim orientues
për karrierë sipas skemës së sistemit arsimor të sqaruar më lartë. Tanimë iniciativa
të tilla veçse ka në zbatim e sipër nga projekte të ndryshme donatore, por nevojitet
një qasje më e strukturuar për të rritur vetëdijesimin për rëndësinë e shkollimit
profesional dhe mundësitë e punësimit që ky sektor sjellë për gjeneratat e reja.

•

Shkollat profesionale, qofshin ato publike apo private, duhet të shtojnë përpjekjet
për te regjistruar programet e tyre pranë autoriteteve përkatëse për akreditim, në
mënyrë që titujt e fituar nëpër këto programe të kenë vlefshmëri në nivel
ndërkombëtar. Kjo jo vetëm se do të rriste vlerën e shkollimit profesional në vend,
por do t’i bënte programet e ofruara dukshëm më atraktive për ndjekësit potencial.

•

Institucionet duhet të zhvillojnë programe të shkollimit profesional post-sekondar
dhe terciar, në mënyrë që pjesëmarrësve në arsimin profesional të ju jepen mundësi
për zhvillim të vazhdueshëm përgjatë gjithë karrierës së tyre. Mungesa e
alternativave pas përfundimit të shkollave të mesme profesionale mund të jetë
faktor dekurajues për nxënës që të orientohen në shkollim profesional.

•

Institucionet duhet të nxisin pjesëmarrje më të madhe të sektorit privat në zhvillim
të programeve dhe kurrikulave arsimore, me qëllim të krijimit të parakushteve ku
programet e ofruara janë reflektim real i nevojave të sektorit privat për tregun e
punës. Deri tani, institucionet arsimore nuk kanë arritur që në masë të kënaqshme të
nxisin pjesëmarrjen e bizneseve në borde industriale, ku të njëjtit do të kishin
mundësi të japin kontributin e tyre mbi profilet e nevojshme. Patjetër një pjesë e
përgjegjësisë në këtë aspekt bie mbi vetë bizneset të cilat duhet të kenë një qasje më
proaktive në ndërtimin e linjave të bashkëpunimit me institucionet arsimore.
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Shtojcë: PYETËSORËT

INFORMATAT PERSONALE

1. Gjinia juaj:
Femër
Mashkull

2. Mosha juaj:
18-24
24-39
39-45
45-55
55-64

3. Përgatitja juaj shkollore:
Shkolla fillore
Shkolla e mesme
Bachelor
Master
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PYETESORI 1
Mostra 1: Nxënësit/punëkërkuesit
PJESA E MËSIMIT
1. Trajnerët e mi kanë njohuri të plotë të përmbajtjes së lëndës?
o Aspak nuk pajtohem
o Pajtohem pak
o Mesatarisht pajtohem
o Pajtohem
o Pajtohem plotësisht

2. Trajnerët kanë ofruar mundësinë të bëjmë pyetje?
o Aspak nuk pajtohem
o Pajtohem pak
o Mesatarisht pajtohem
o Pajtohem
o Pajtohem plotësisht

3. Trajnerët i kanë kuptuar nevojat e mija për mësim?
o Aspak nuk pajtohem
o Pajtohem pak
o Mesatarisht pajtohem
o Pajtohem
o Pajtohem plotësisht
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4. Trajnerët e kanë komunikuar përmbajtjen e lëndës (trajnimit) në mënyrë
efektive?
o Aspak nuk pajtohem
o Pajtohem pak
o Mesatarisht pajtohem
o Pajtohem
o Pajtohem plotësisht
5. Trajnerët e bëjnë trajnimin (lëndën) interesant dhe atraktive?
o Aspak nuk pajtohem
o Pajtohem pak
o Mesatarisht pajtohem
o Pajtohem
o Pajtohem plotësisht
6. Materialet mësimore të përdorura janë në hap me kohën?
o Aspak nuk pajtohem
o Pajtohem pak
o Mesatarisht pajtohem
o Pajtohem
o Pajtohem plotësisht

PJESA E VLERËSIMIT DHE TESTIMIT
1. E kam ditë se s’i do të testohem?
o Aspak nuk pajtohem
o Pajtohem pak
o Mesatarisht pajtohem
o Pajtohem
o Pajtohem plotësisht
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2. Mënyra e testimit ka qenë matje e mirëfillët e aftësive të mia?
o Aspak nuk pajtohem
o Pajtohem pak
o Mesatarisht pajtohem
o Pajtohem
o Pajtohem plotësisht
3. Mënyra e testimit ka qenë në përputhje me atë se çfar kemi mësuar:
o Aspak nuk pajtohem
o Pajtohem pak
o Mesatarisht pajtohem
o Pajtohem
o Pajtohem plotësisht

PËROVOJA MËSIMORE
4. Trajnimi më ka ndihmuar në zhvillimin e aftësive praktike për punë:
o Aspak nuk pajtohem
o Pajtohem pak
o Mesatarisht pajtohem
o Pajtohem
o Pajtohem plotësisht
5. Trajnimi më ka ndihmuar të mendoj për mundësi të reja në jetë:
o Aspak nuk pajtohem
o Pajtohem pak
o Mesatarisht pajtohem
o Pajtohem
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o Pajtohem plotësisht
6. Ju jeni duke u trajnuar për atë aftësi që ju keni dëshiruar
o Aspak nuk pajtohem
o Pajtohem pak
o Mesatarisht pajtohem
o Pajtohem
o Pajtohem plotësisht

7. A pajtoheni t’i rekomandonit edhe të tjerëve këto trajnime?
o Aspak nuk pajtohem
o Pajtohem pak
o Mesatarisht pajtohem
o Pajtohem
o Pajtohem plotësisht

1. Komente/Sygjerime.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________
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Pyetësori për punëdhënës:

Informatat personale:

1. Gjinia juaj:
Femër
Mashkull

2. Mosha juaj:
18-24
24-39
39-45
45-55
55-64

3. Industria/sektori:
Prodhimtari
Tregëti
Hoteleri
Shërbime tjera
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PYETËSORI 2
Mostra 2: Punëdhënësit/Bizneset

1. A keni dëgjuar për QAP-in (Qendrën e Aftësimit Profesional)?
o PO
o JO

2. A mendoni se punëtorët tuaj do të rrisin shkathtësitë për punë nëse do të
trajnohen në QAP?
o PO
o JO

3. Sa është e rëndësishme për biznesin tuaj që punonjësit tuaj të kenë trajnimin
dhe kualifikimin adekuat për vendin e punës ku punojnë?
o Shumë e rëndësishme
o Meatarisht e rëndësishme
o Pak e rëndësishme
o Aspak e rëndësishme

4. A mendoni se trajnimet e ofruara në QAP janë sipas standardeve (kushteve) që
kërkon biznesi juaj?
o PO
o JO

5. A preferoni më shumë trajnimet t’i ofroni në Kompani apo në QAP?
o Kompani – shëno të paktën 2 arsye pse.
o QAP – shëno të paktën 2 arsye pse.
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6. A është i nevojshëm sistemi i brendshëm i trajnimeve për kompninë/biznesin
tuaj?
o PO
o JO
o Vetëm për sektorë specifik

7. Në mes të ofruesëve jo-publik (privat) të trajnimeve profesionale dhe QAP cilët
do të preferonit për bashkëpunim – trajnim të stafit tuaj?
o Ofruesit jo-publik të trajnimeve
o Ofruesit publik (QAP)
o Asnjërin

8. A mendoni se para rekrutimit të stafit në kompaninë tuaj është i domosdoshëm
trajnimi për pozitat përkatëse?
o Shumë i domosdoshëm
o Pak i domosdoshëm
o I domosdoshëm vetëm për sektorë specifik

9. Çka ka rëndësi më të madhe sipas jush për trajnim sa më cilësor?
o Kabinetete e trajnimeve të pajisura me makineri adekuate
o Materialet mësimore sipas standardeve dhe të përditësuara
o Stafi (trajnerët) e përgaditur dhe kompetent
o Të gjitha së bashku
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10. Komente/sygjerime?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________
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